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the west such as  freedom of speech and sexual equality.  Islam  is often accused of being a 
medieval  religion  with  monolithic  values  and  barbaric  practices  including  honour  killing, 
forced marriage, and capital punishment. Both non‐Muslims and some Muslims have called 
for  Islam to undergo an ‘enlightenment’ where reason will play a greater role to make the 




today  the  term  Islam  too  comfortably  evokes  a  negative  stereotype  that 
















If  this was  the  case,  then what  has  led  to  the Muslim  community becoming  so  seemingly 












rooted  in  the Qur'ānic discourse.  I was aware that the acquisition of knowledge  is a deep‐






The  question  that  I  am  concerned with  here  is what  kind  of  knowledge  is  it  that  is  being 
passionately  discussed?  This  study  attempts  to  uncover  the  knowledge  that  is  being 





The concept of  knowledge  is  a vast  topic within  the domain of  Islamic Studies.  This  thesis 
focuses on  the  theme of  knowledge  in  the Qur'ān and  specifically  looks  at  revelatory and 
rational knowledge with a view to understanding their relationship and relative importance.  
I  will  be  using  the  Qur'ān  as  it  is  found  around  the  globe  today.  It  is  the  same  text  that 




The  Qur'ān  invariably  talks  of  the  spiritual  and  physical  realms.  The  thesis  discusses  the 
spiritual realm as far as it can be understood from the Qur'ānic text, but does not delve into 
the spiritual discipline of  the Sufis who have strived  to  learn about  the  inner realities. The 
extension  into  this  area;  exploring  the  links  between  scholastic  and mystical  sciences  at  a 
deeper level, is one possible extension project that could be undertaken at a later date. 
The study is further constrained by situating itself for the greater part in the domain of the 
Sunni schools of  Islamic jurisprudence and theology; however,  it does not  ignore the other 
groups with reference being made to their viewpoints where appropriate. 
Where  this  study  will  depart  from  a  straightforward  thematic  commentary  is  in  its 













The  concept  of  knowledge,  and how  it  is  understood  by Muslim  theologians  of  dialectical 
theology  and  philosophers  of  the  medieval  period,  is  covered  comprehensively  by  Franz 
Rosenthal  (Rosenthal,  2007,  pp.  46‐69).  Our  concern  here  is  not  the  philosophical  and 
theological  views  of  knowledge,  but  rather  the  interaction  of  revelatory  knowledge  and 

















essential  as  they  have  had  by  far  the  greatest  influence  on  the  development  of  religious 
thought  in  the  Muslim  community  whereas  contemporary  tafāsīr  have  often  sought  to 
recontextualise  Islam  for  the  modern  world  and  are  currently  still  exerting  a  substantial 
influence on modern Islamic movements in the Muslim world. The weakness in the classical 
tafāsīr has been highlighted by Fazul Rahman who observes: 
There  was  a  general  failure  to  understand  the  underlying  unity  of  the 
Qur'ān, coupled with a practical insistence upon fixing the words of various 




of  this  thesis;  the  limitation  he  highlights  however,  has  general  applicability.  The 
contemporary  tafāsīr  of Quṭb and Mawdūdī while  arguably  lacking  in  rigor  in  the  classical 
sense nevertheless made up for this in the way they highlighted the relevance of the Qur’ānic 
message to the Muslims of the twentieth century in a way that the classical scholars fail to do. 



























In  addition  to  these  three  classical  commentaries,  I  have  made  limited  use  of  the  more 
contemporary commentaries of  Sayyid Quṭb  (1906‐1966 CE) and Abu Ala Mawdūdi  (1903‐









Orientalists  and  contemporary Muslim  scholars  using  an  array  of  traditional  and  western 
approaches. This thesis draws on all three strands of academia. The traditional scholars who 
have defined and developed mainstream approaches to understanding the primary sources 
of  Islam have  had  the  greatest  impact  on  the  development  of Muslim  society.  They  have 
defined  what  is  acceptable  to  society  and  what  taboos  have  developed  and  thus  their 







the authenticity of  the ḥadīth and  the development of  jurisprudence. This  spurred Muslim 
scholars  to  more  rigorously  research  and  analyse  the  material  and  in  some  cases  to  re‐
evaluate  the  source materials.  The  contemporary Muslim  scholars  have  been  valuable  in 
challenging the orthodoxy from within. 
The insider perspective also comes from the author who self‐identifies as a believing Muslim 







The  idea  that  we  possess  “objective  knowledge”  is  one  of  the  most 
impenetrable  of  veils.  Those who  hold  on  to  it  typically  take  a  dogmatic 
position that  leads them to discount everyone else.  If our own position  is 
“objective”  then  that  of  the  others  is  “subjective”  and  hence  it  can  be 
dismissed from consideration.  
(Chittick, 1998, p. xii) 







Another  rule  of  usul  al‐tafsir  (methodology  of  Qur'anic  exegesis)  is  that 
















out by orientalist Montgomery Watt  in his  text Bell’s  Introduction  to  the Qur’ān where he 
observes: 
Normally a person can only reach important levels of religious experience 
through  participating  in  the  life  of  the  community  in which  he  has  been 
brought up and basing his activity on its ideas. There are exceptions, but this 













 What  is  the  significance  of  knowledge  and  the  knowledgeable  in  the  Qur’ānic 
Discourse? 
 Within  the  Qur’ānic  discourse  is  the  emphasis  on  knowledge  limited  to  revealed 
knowledge or does it extend to rational knowledge?  
 Is  the  current  division  between  Revealed  and  Rational  knowledge  rooted  in  the 
Qur’ānic discourse or were some other factors responsible? 
  What does the Qur’ānic discourse say about the paradigm and purpose of knowledge? 
 How  did  the  Qur'ānic  discourse  on  knowledge  impact  on  the  development  of  the 
revealed and rational sciences? 
1.2.3 Structure of the Thesis 
Chapter 2 provides an analysis of some of  the key āyāt of  the Qur'ān and key ḥadīth  for a 
theoretical analysis focussed on the research questions. Chapter 3 then examines the impact 
of the Qur'ānic discourse on the development of some of the key religious sciences; namely 
fiqh,  tafsīr  and ḥadīth.  These have been  selected because  fiqh was  the  first  science  to  be 
addressed by the scholars of Islam and it is also a science that clearly integrates reason and 














The  Qur'ān  is  a  multilayered  Arabic  text.  Even  those  who  hear  it 















The  classical  Arabic  text  translations  have  used  the word  'knowledge'  for  'ilm   ٌﻡ ْѧѧѧѧﻠ ِѧѧѧѧﻋ.  Does 




two  languages  are  identical  in  form,  and when  translating  from Arabic, which  is  a  Semitic 
language  with  different  word  structures  and  grammar  into  English,  an  Indo‐European 
language, the difficulty becomes even more acute. 


















 Aisha Bewley  (2005,  p.  2)    and Laleh Bakhtiar  (2009,  p.  1)   translate  it  as  'the most 
godfearing of you' 
















I  have  chosen  to  omit  the  transliteration  since  I  give  the  Arabic  text,  as  this  would  have 





Throughout  this  thesis  the  Library  of  Congress  transliteration  system  has  been  employed 
whenever  an  Arabic  expression  is  quoted.  The  following  table  explains  the  Arabic 
transliteration system for Arabic consonants and vowels. Note that ﻝﺍ is always transliterated 
as al even when the ﻝ is not pronounced.  
Arabic  Transliteration  Arabic  Transliteration 
ﺍ a  ﻁ  ṭ 
ء ‘  ﻅ  ẓ 
ﺏ  b  ﻉ  ʿ 
ﺕ  t  ﻍ  gh 
ﺙ  th  ﻑ  f 
ﺝ  j  ﻕ  q 
ﺡ  ḥ  ﻙ  k 
ﺥ  kh  ﻝ  l 
ﺩ d  ﻡ  m 
ﺫ dh  ﻥ  n 
ﺭ r  ﻩ  h 
ﺯ  z  ﻭ  w 
ﺱ s  ﻱ  y 
ﺵ sh  ﺓ h 
ﺹ ṣ  ﻝﺍ al 
ﺽ ḍ     
 
Arabic short‐long vowels, case endings & diphthongs 
Arabic  Transliteration  Arabic  Transliteration 
 َ◌ a   ً◌  an 
ﺍ  ā   ٍ◌  in 
 ِ◌  i   ٌ◌  un 
ﻱ  ī     
 ُ◌  u  ﻭ◌َ  aw 










Before engaging with exegetical  literature  it  is beneficial  to have a  sound overview of  the 
Qur'ānic text and for  this  I  found Michael Sells’ Approaching the Qur’ān (Sells, 1999)   both 
accurate and accessible. I would recommend this text for Muslims and non‐Muslims alike for 
its  elegant  prose  and  insightful  observations.  Japanese  scholar  Toshihiko  Izutsu’s  Ethico 
Religious  Concepts  in  the Qur'ān  (Izutsu,  2007)    is  essential  reading  for  understanding  the 
Qur’ān as an ethical and moral foundation.  
One key question of this study is: What does the Qur’ānic discourse say about the purpose of 
knowledge?  My  research  suggests  the  question  has  not  been  addressed  in  any  depth 




largely  concerned  about  Qur'ānic  concept  of  God,  man  and  society  and  others  like 











Denffer’s  book  overlaps  somewhat with Al‐Azami’s The History  of Qur'ānic  text  (Al‐Azami, 
2003) in explaining about variant readings and the early manuscripts but he also goes on to 
discuss in brief the science of Tafsīr, who is considered qualified to engage in exegesis and to 
describe  the different  approaches  that  the muffassirūn  (Qualified Qur'ānic  Exegetes) have 
taken. This can be supplemented by Bilal Philips’ Uṣool at‐Tafseer  (Philips, 1997) and for a 
more  contemporary  perspective  on  approaches  to  Qur'ānic  Exegesis  Abdullah  Saeed’s 
Interpreting the Qur'ān (Saeed, 2006). A more detailed analysis is presented in Yasir Qadhi’s 
An  Introduction  to  the  Sciences of  the Qur'ān  (Qadhi,  2003)    and here we also have  some 
descriptions of the most well‐known tafāsīr or Qur'ānic commentaries.  
The most  recent and comprehensive text  I have used on  the science of  tafsīr  is Schools of 
Qur'anic Exegesis: Genesis and development by Hussein Abdul Raof (Abdul‐Raof, 2010). One 
unusual  feature  of  this  text  is  that  while  it  concentrates  on  the  traditional  discussions  of 
methods of exegesis it also includes full details of the orientalist discussions where they are 
pertinent. While  for  the purposes  of  this  study  the opinions  of  the orientalists  are  largely 
irrelevant  and we  are much more  interested  in  how  the Muslim  community  received  the 








of  Islam,  which  prompted  some  excellent  scholarship  by  Muslims  that  has  ultimately 
reassured the believers about the reliability of their own books and teachings. 
Al‐Tafsir Wal‐Mufassirun authored by Dr. Muḥammad Hussain al‐Dhabi is also an invaluable 




Qadhi’s  book  clearly  exposes  his  adherence  to  the  now  popular  literalistic  Ahle  Hadith 
tradition through his disparaging asides relating to commentaries by followers of Asharī aqīda 
or particular schools of jurisprudence. (In fact he dedicates an entire chapter to his refutation 
of  the  Asharī aqīda.)  Another  useful  text  from  the  same  school  is Usool  at‐Tafseer  –  The 
Methodology  of  Qur’aanic  Explanation  (Philips,  1997)    by  Bilal  Philips.  To  get  a  broader 
understanding one should read Introduction to the Science of Tafsir of the Qur'ān by the Shia 

















2005)    and  Ibn  Ashur’s  Treatise  on Maqāsid  al‐Sharīʿah  (Ibn  Ashur,  2006).  Finally,  for  the 
consideration  of  the  impact  of  the  authoritarian  Wahabi‐Selafi  school  that  currently 













are  important  to understand and  for  this  the more  recent publication Hanafi  Principles of 
Testing Ḥadīth (An‐Nasafi, 2015)  by Shaykh Arabek An‐Nasafi and Interpreting Ḥadīth Studies 
(Chowdhury, 2015)  by Safaruk Chowdhury are important texts. Finally, for an understanding 
of  the many  collections  of ḥadīth  used  the  essential  text  is  Imam Ad‐Dihlawi’s Bustān  al‐
Muḥaddithīn  which  is  available  in  translation  as  The  Garden  of  the  Ḥadīth  Scholars  (Ad‐
Dihlawi, 2007). 










1950)   and Ira Lapidus  in his A History of  Islamic Societies (Lapidus, 2007).  I  then turned to 






also  available  in  the  companion  text 1001  Inventions – Muslim Heritage  in Our World  (Al‐
Hassani, et al., 2006).  
Specific texts used for research on key individuals included Religion, Learning and Science in 
the  Abbasid  Period  (Hill,  1990)  which  provided  valuable  information  of  Al‐Khwarizmi  and 
Bradley Steffens Ibn Al‐Haytham – First Scientist (Steffens, 2007). 
Some more detailed information was found in George Saliba’s Islamic Science and the Making 







golden  age  that  were  used  as  secondary  sources  including  Particle  Physicist  S.M.  Deen’s 
Science Under Islam, Pervez Hoodbhoy’s Islam and Science (Hoodbhoy, 1991), Ahmad Dallal’s 
Islam, Science and the Challenge of History (Dallal, 2010)  and Michael Morgan’s Lost History 
(Morgan,  2007).  Ehsan  Masood’s  Science  and  Islam  (Masood,  2009)    and  Jim  Al‐Khalili’s 







































at  King  Abdulaziz  University  in  Saudi  Arabia  in  1977  produced  a  number  of  critical works 
including Al‐Attas' The Aims and Objectives of Islamic Education (Al‐Attas, 1977), and Husain 



























The Qur'ān  is  the primary  foundation of  this  research,  thus  it  is  crucial  to  understand  the 
Qur'ān and its nature before embarking on this study; however, the Qur'ān is the basis but 
not  the  object  of  this  research.  This  relatively  small  introduction  cannot  do  justice  to  the 
Qur'ān given that there have been numerous studies on the Qur'ān and its sciences over the 






memorised,  revered,  kissed  and  worn  by millions  around  the  world  today.  The  Qur’ān  is 






The Qur’ān  is  regarded as  the  last of  the  revelations  in  the  line of  the scrolls of Abraham, 







that  it will  increase disproportionately  to 29.7%, a  total of nearly 2.8 billion by 2050  (Pew 
Research  Center,  2015,  p.  8).  This  being  the  case  the  Qur'ān,  which  holds  sway  over  the 



















were Dhimmis  (non‐Muslims  living under Muslim rule)  (Shalaby, 1954, p. 17)  and captives 
from battles. Shelaby points out that they would not be entrusted with the teaching of the 
Qur'ān or religious knowledge and concludes that the majority of the early schools were in 








The Book   ُﺏَﺎﺗِﻛْﻟﺍ  Al Kitāb  2:2 
Guide  ﻯًﺩُﻫ  Hudā  2:2 
Clear Proof   ٌﻥﺎَﻫُْﺭﺑ  Burhān  4:174 
The Balance   َﻥﺍَﺯﻳِﻣْﻟﺍ  Al Mīzān  42:17 
The Absolutely Clear   َُﺔِّﻧَﻳﺑْﻟﺍ  Al Bayyinah  98:1 
The Criterion   َﻥَﺎﻗُْﺭﻔْﻟﺍ  Al Furqān  25:1 
The Wisdom   َﺔَﻣْﻛِﺣْﻟﺍ  Al Ḥikmah  3:48 
       
 
It is also referred to with a number of superlatives: 
The Glorious Qur'ān     ِﺩﻳِﺟَﻣْﻟﺍ ِﻥﺁُْﺭﻘْﻟﺍ  Al Qur'ān Al Majīd  50:1 
That (this) is indeed a 
noble Qur’ān    ٌﻡﻳِﺭَﻛ ٌﻥﺁُْﺭَﻘﻟ ُﻪﱠِﻧﺇ   Innahu  La  Qur'ān Karīm  56:77 
The Grand Qur'ān   َﻡﻳَِﻅﻌْﻟﺍ َﻥﺁُْﺭﻘْﻟﺍ  Al Qur'ān Al ‘Aẓīm  15:87 





























































through  detailed  descriptions  of  man’s  environment;  the  natural  world  including 
plants, animals, insects etc., his relationship with others, his short life on earth as a test 
preparing him for his final judgement and the hereafter 
























…can  find  it  difficult  to  grasp,  confusing,  and  in most  English  translation, 
alienating.  The written Qur'ān  does  not  seem  to  have  a  clear  beginning, 
middle  and  end.  It  shifts  thematic  registers:  From  mystical  passages  to 
sacred history, from law to the struggles of Muhammad and his followers 
with little or no warning. Many of its chapters mix themes that sometimes 

































Al‐Khaṭṭābī’s  contemporary  Abū  al‐Ḥasan  Al‐Rummāni  (d995  CE)  addresses  the  Qur'ān’s 
rhetorical eloquence stating: 
As for rhetorical eloquence, it is of three ranks: one is the highest, another 







This  last  statement  is bold  in  that  it  implies  that  there  remain qualities of  the Qur’ān  that 
transcend even the language barrier. Professor Michael Sells of the University of Chicago has 
made a remarkable attempt to convey some of the majesty in the sound that is unique in the 






silence  descends  upon  the  audience  who  find  their  breathing  slowing  and  tranquillity 
descending and their eyes fill with tears, such is the majesty of its sound. 
The Qur'ān continues to inspire and influence millions of people, Muslims and non‐Muslims 












 َﻥﻳِﻘﱠﺗُﻣْﻠ ِّﻟ ﻯًﺩُﻫ ِﻪﻳِﻓ َﺏْﻳَﺭ َﻻ ُﺏَﺎﺗِﻛْﻟﺍ َﻙِﻟَﺫ 
This  is  the Book;  in  it  is  guidance  sure, without  doubt,  to  those who  are 
conscious of Allah.  
Qur'ān 2:2 (Ali, 2004, p. 17)  

































 ٌﺩََﺣﺃ ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ َﻭُﻫ ُْﻝﻗ 
Say, he is God the One, God the eternal. 
Qur’ān 112:1 (Abdel Haleem, 2004, p. 444)  
It was a guidance  for mankind especially  for   َﻥﻳِﻘﱠﺗُﻣْﻠ ِّﻟ ﻯًﺩ ُѧѧѧѧﻫ  (those who are mindful of God) 
(Abdel Haleem, 2004, p. 2). Numerous verses urge humanity to use their intellect and to not 








Firstly, it was sent down to the Preserved Tablet (  ٍﺡَْﻭﻟ  ٍﻅُﻭﻔْﺣ ﱠﻣ ):  




the Night of Power (  َْﻳﻟ ِﺭَْﺩﻘْﻟﺍ َِﺔﻠ ). 
Finally, it was revealed to humanity through the angel Gabriel to Prophet Muḥammadﷺ piece 
meal: 
 َﻥﻳَِﻣﻟَﺎﻌْﻟﺍ ِّﺏَﺭ ُﻝﻳِﺯَﻧَﺗﻟ ُﻪﱠﻧِﺇَﻭ  ُﻥﻳَِﻣْﻷﺍ ُﺡﻭ ﱡﺭﻟﺍ ِِﻪﺑ َﻝََﺯﻧ  َﻥﻳِﺭِﺫﻧُﻣْﻟﺍ َﻥِﻣ َﻥﻭَُﻛﺗِﻟ َِﻙﺑَْﻠﻗ َﻰﻠَﻋ  ٍﻥﺎ َѧѧѧﺳِِﻠﺑ  ِﺑ ﱡﻣ ٍّﻲِﺑَﺭَﻋ ٍﻥﻳ 
Truly,  this  Qur'ān  has  been  sent  down  by  the  Lord  of  the  Worlds,  The 





































(Al‐Azami,  2003,  p.  10).  There  are  however,  many  respected  translations.  In  the  English 
language some of the most well‐known are those by M. M. Pikthall, J. A. Arberry, M. Asad, T.B. 
Irving, M. Abdul Haleem and Abdullah Yusuf Ali. 
The Qur'ān  itself  is  regarded as  the miracle of  the Prophet Muḥammadﷺ.  The miraculous 
nature of the Qur'ān is called 'I’jāz al Qur'ān. Von Denffer explains this saying: 
…  in technical  language  it means the  inimitable and unique nature of  the 






…the  Qur'ān  does  not  begin  Chronologically  like  the  Old  testament,  nor 
genealogically  like  the  new  testament  …Nor  does  the  beginning  of  the 
Qur'ān resemble beginning of any earlier work in Arabic literature. 
 (Abdel Haleem, 2004, p. 1)  
The  messages  of  the  Qur'ān  came  down  as  and  when  people  sought  guidance  from  the 
Prophetﷺ.  The Prophetﷺ  often waited  for  the  revelation  to  come before he  could answer 














develop  their work.  The  textual  analysis  element  of  this  study will  thus  be  carried  out  in 





















What  is  the Sunnah? Anyone who has  read about  Islam will have heard that  the  faith and 
practice of Muslims is based on the Qur'ān and Sunnah but what exactly is the Sunnah?  







As  the  soul  through which  revelation  took place he  is  understood  to  have been  the  living 
embodiment of the Qur'ānic message; the book made flesh.  In one ḥadīth the Prophet ﷺ’s 
















In  this verse we have a clear statement that  indicates that God’s mercy and forgiveness  is 












This  is  the  verse  most  often  cited  as  the  one  defining  the  Sunnah  of  Muḥammadﷺ  as  a 










and  a  new  and  inspiring  vision  of  life  in  this world  and  the  next  overwhelmed  them.  The 
Prophet Muḥammadﷺ embodied that vision and his calm, generous and loving character was 
the source of inspiration for his companions: 













this day many Muslims are overwhelmed when  they hear  stories of  the Prophetﷺ  and  for 
many his life is more tangible and accessible than the text of the Qur'ān. 
This deeply ‘confessional’ attitude is often underestimated in contemporary literature as has 
been  highlighted  by  Carl  Ernst  in  his  paper Muḥammad  as  the  Pole  of  Existence which  is 
published  as  a  chapter  in  the  Cambridge  Companion  to  Muhammad  (Ernst,  2009).  He 
observes: 
Modern reformist Muslims tend to downplay suggestions that the Prophet 
could  have had  any  extraordinary  status  beyond ordinary  human beings, 
and the Protestant inclinations that characterize much of the contemporary 
climate  of  opinion  on  religion  (for  Christians  and  non‐Christians  alike) 
reinforce the notion that Islam is a faith that lacks the supernatural baggage 
to be found, for instance, in Catholic Christianity. The legacy of anti‐Islamic 







message  that  happened  to  be  of  divine  origin,  Muḥammad,  for  a 
considerable  portion  of  premodern  Muslims,  was  the  primordial  light 




circles  has  continued  to  increase,  regardless  of  whether  the  means  of 














In  this  chapter,  the  concept  of  knowledge  is  explored  in  terms  of  reason  and  revelation 
through  the most  fundamental  sources  of  Islam:  The Qur’ān and  Sunnah.  This  is  explored 
through the main questions of the thesis, namely: 
 What  is  the  significance  of  knowledge  and  the  knowledgeable  in  the  Qur’ānic 
Discourse? 


















acquired  by  a  person  through  experience  or  education;  the  theoretical  or  practical 
understanding of  a  subject,  (ii)  the  sum of what  is  known: or  (iii)  awareness or  familiarity 
gained by experience of a  fact or situation.’  (Stevenson, 2010, p. 976) Historically the OED 
states that ‘Philosophical debates in general start with Plato's formulation of knowledge as 
"justified  true  belief".’  However,  it  goes  on  to  warn  ‘There  is  however,  no  single  agreed 











Arabic  ‘ilm  is  fairly  well  rendered  by  our  “knowledge”.  However, 
“knowledge” falls short of expressing all the factual and emotional contents 
of  ‘ilm. For  'Ilm'  is one of  those concepts  that have dominated  Islam and 
given Muslim civilisation its distinctive shape and complexion. In fact, there 
is no other  concept  that has been operative as  a determinant of Muslim 
civilisation in all its aspects to the same extent as 'ilm' ... There is no branch 
of Muslim intellectual life, of Muslim religious and political life, and of the 






































…throughout  Islamic  history,  various  great  teachers  have  reminded  the 
community  that  transmitted  knowledge  is  not  an  end  in  itself.  Its  real 




derived forms of the root word   َﻋ ِﻠ َﻡ  (to know). Since the whole Qur'ān contains around 78000 
words it is approximately 1% of the verses highlighting the importance of ‘ilm ‐ knowledge.  





Some of the common forms for   ِﻋ ْﻠ ٌﻡ  are: 
to know   َﻋ ِﻠ َﻡ  Ist 
to teach   َﻡﱠﻠَﻋ  IInd 
to advise   ََﻡﻠَْﻋﺃ  IVth 
to learn, study   َﻡﱠﻠَﻌﺗ  Vth 
to inquire, gather 
information  ﻥﻋ َﻡﻠﻌﺗﺳﺇ  Xth 
 
Each of these forms are then conjugated to form the specific word for a given context. e.g. for 
the Ist form   ِﻋ ْﻠ ٌﻡ  we can conjugate the following words: 
he knew   َﻋ ِﻠ َﻡ  you knew   َﺕْﻣِﻠَﻋ  we knew  َﺎﻧْﻣِﻠَﻋ 
she knows   ْﺕَﻣﻠِﻋ  you know   ِﺕْﻣِﻠَﻋ  they  knew 
(m) 
ﺍﻭُﻣِﻠَﻋ 
they knew (f)   َﻥْﻣِﻠَﻋ         
 





Known  Knowledgeable  Knowledge  he knows  He knew 







words  that  are used  for  knowledge and  its derived  forms.  So we  should explore what  the 
particular usages and nuances of meaning are that relate to the term   ِﻋ ْﻠ ٌﻡ . 









 ﱠﻥِﺇ ﻲِﻓ  َﻙِﻟَﺫ  ًَﺔﻳَﻵ  ٍﻡَْﻭﻘِّﻟ  َﻥﻭَُﻣﻠَْﻌﻳ 











such a one knows God and His apostle   َُﻪﻟﻭُﺳَﺭﻭ َﷲ ُﻑِﺭْﻌﻳ  
because  the comprehension of God of  common people  is necessarily  limited or  flawed.  In 
contrast where a Prophet  is  concerned,  they have been  specifically endowed with  a deep 
understanding of reality by God so again we find the use of   ِﻋ ْﻠ ٌﻡ : 
 ََﻠﺑ ﺎ ﱠَﻣﻟَﻭ َﻭ ﺎًﻣْﻛُﺣ ُﻩَﺎﻧَْﻳﺗﺁ ُﻩﱠﺩَُﺷﺃ َﻎﺎًﻣْﻠِﻋ  َﻥﻳِﻧِﺳْﺣُﻣْﻟﺍ ﻱِﺯَْﺟﻧ َﻙِﻟَﺫَﻛَﻭ 




































 ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ  ُﺭُﻭﻧ  ِﺕﺍَﻭﺎَﻣ ﱠѧѧѧﺳﻟﺍ  ِﺽَْﺭْﻷﺍَﻭ  َُﻝﺛَﻣ  ِﻩِﺭُﻭﻧ  ٍﺓﺎَﻛ ْѧѧѧﺷِﻣَﻛ ﺎَﻬﻳِﻓ  ٌﺡَﺎﺑ ْѧѧѧﺻِﻣ  ُﺡَﺎﺑ ْѧѧѧﺻِﻣْﻟﺍ ﻲِﻓ  ٍﺔَﺟﺎَﺟُﺯ  ُﺔَﺟﺎَﺟ ﱡﺯﻟﺍ ﺎَﻬﱠَﻧﺄَﻛ  ٌﺏَﻛْﻭَﻛ  ﱞﻱ ِّﺭُﺩ  َُﺩﻗُﻭﻳ ﻥِﻣ  ٍﺓَﺭَﺟ َѧѧﺷ  ٍﺔَﻛَﺭَﺎﺑ ﱡﻣ  ٍِﺔﻧُﻭﺗْﻳَﺯ  ﱠﻻ  ٍﺔﱠﻳِﻗْﺭ َѧѧﺷ  َﻻَﻭ  ٍﺔﱠﻳِﺑْﺭَﻏ  ُﺩﺎََﻛﻳ 























and  the  sun  and moon  and  repeats  the  understandings  already mentioned  of  the  earlier 
exegetes (Ibn Kathīr, 2000, p. 83 Vol 7). 




















world’  similitude  that  God  is  highlighting,  to  compare with  His  illuminating  light  of  divine 
guidance that he provides for us through the Prophet Muḥammadﷺ. 
Al‐Ghazālī  begins  his  concluding  summary  in  his  tafsīr of  this  verse  by  clarifying  the  light 
analogy: 
…God is light, that there is no light other than He, and that He is the totality 
of  lights  and  the  Universal  Light.  This  is  because  the  word  light  is  an 
expression for that through which things are unveiled;  
(Al‐Ghazālī , 1998, p. 19)  

















that  is  the  sun  that  first  illuminated  the moon.  Similarly,  there  are  stations  of  knowledge 
amongst the creation with each passing knowledge to the next. Thus the Prophetﷺ teaches us 




 ُّﺍﺍﻟﻠﻪ  ﱡﻲِﻟَﻭ  َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ  ْﺍُﻭﻧَﻣﺁ ﻡُﻬُﺟِﺭُْﺧﻳ  َﻥ ِّﻣ  ِﺕﺎَﻣُﻠﱡﻅﻟﺍ َﻰِﻟﺇ  ِﺭُﻭﱡﻧﻟﺍ  َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍَﻭ  ْﺍﻭَُﺭﻔَﻛ  ُﻡُﻫُﺅﺂَﻳِﻟَْﻭﺃ  ُﺕﻭُﻏﺎﱠﻁﻟﺍ ﻡَُﻬﻧﻭُﺟِﺭُْﺧﻳ  َﻥ ِّﻣ  ِﺭﻭﱡﻧﻟﺍ َﻰِﻟﺇ  ِﺕﺎَُﻣﻠﱡﻅﻟﺍ  َِﻙﺋَـﻟُْﻭﺃ  ُﺏﺎَﺣَْﺻﺃ  ِﺭﺎﱠﻧﻟﺍ  ْﻡُﻫ ﺎَﻬﻳِﻓ  َﻥﻭُﺩِﻟﺎَﺧ 
Allah is the Protector of those who have faith: from the depths of darkness 
He will lead them forth into light. Of those who reject faith the patrons are 
the  evil  ones:  from  light  they  will  lead  them  forth  into  the  depths  of 
darkness. They will be companions of the fire, to dwell therein (For ever).  
Qur'ān 2:257 (Ali, 2004, p. 107) 
This Qur'ānic  verse  teaches  a wholesome moral way of  life  as  described  in  another  verse 


















will  be  possible  using  the  knowledge  gained  even  more  recently.  As  rational  knowledge 
develops  we  gain  more  and  more  opportunities  to  understand  God  directly  through  his 
creation as Ibn Al‐Haytham strove to do (this is discussed in chapter 4) but we also gain new 













This understanding  is challenged by Franz Rosenthal  (2007, p. 32)  on  the basis of his own 
analysis of both  Islamic and Jewish and Christian texts; however,  the more comprehensive 














































eye  of  the  certainty  is  seeing  the  actual  fire  which  takes  the  person  at  the  next  level  of 
certainty while  if  one  is  able  to  touch  the  flames  he  is  convinced with  absolute  certainty 
(Bakar, 1999, p. 55).  













 ُْﺅﺗ َْﻡﻟََﻭﺃ َﻝَﺎﻗ َﻰﺗْﻭَﻣْﻟﺍ ﻲѧѧِـﻳُْﺣﺗ َﻑْﻳَﻛ ِﻲﻧَِﺭﺃ ِّﺏَﺭ ُﻡﻳِﻫﺍَﺭْﺑِﺇ َﻝَﺎﻗ ْﺫِﺇَﻭ ﱠﻥِﺋَﻣَْﻁﻳِّﻟ ﻥِﻛѧѧَـﻟَﻭ َﻰَﻠﺑ َﻝَﺎﻗ ﻥِﻣ ﱠُﻡﺛ ﺍًءْﺯُﺟ ﱠﻥُﻬْﻧ ِّﻣ ٍﻝَﺑَﺟ ِّﻝُﻛ َﻰﻠَﻋ ْﻝَﻌْﺟﺍ ﱠُﻡﺛ َﻙْﻳَِﻟﺇ ﱠﻥُﻫْﺭ ُѧѧѧѧѧѧѧَﺻﻓ ِﺭْﻳﱠﻁﻟﺍ َﻥ ِّﻣ ًﺔَﻌَﺑَْﺭﺃ ْﺫُﺧَﻓ َﻝَﺎﻗ ِﻲﺑَْﻠﻗ 































One  of  the  most  salient  verses  from  which  to  understand  the  status  of  the  people  of 
knowledge is: 





































 ِﻥِﻛ ـﱠﻟ  ُّﺍﺍﻟﻠﻪ  ُﺩَﻬَْﺷﻳ ﺎَﻣِﺑ  َﻝَﺯَﻧﺃ  َﻙَْﻳِﻟﺇ  َُﻪﻟَﺯَﻧﺃ  ِﻪِﻣْﻠِﻌِﺑ  ُﺔَﻛِﺋﻶَﻣْﻟﺍَﻭ  َﻥﻭُﺩَﻬَْﺷﻳ َﻰﻔَﻛَﻭ  ِّໂِﺎﺑ ﺍًﺩﻳِﻬَﺷ 












… ءﺎََﻣُﻠﻌْﻟﺍ ِﻩِﺩَﺎﺑِﻋ ْﻥِﻣ َ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ ﻰَﺷَْﺧﻳ ﺎَﻣﱠﻧِﺇ… 



















by His attributes and His  Justice and Oneness and what  is  appropriate  for Him or not  (Al‐
Zamakhshari, 2008, p. 307). The knowledgeable honour Him as God should be honoured. They 
are in awe of God as they should be. A person whose knowledge increases his fear towards 












mentioned  in  the context of a discussion of  the natural world and the variation of colours 




have missed a  crucial point:  That  the world  is  being expounded here and  it  is  a  source of 
knowledge  for  the  knowledgeable  to  learn  from  i.e.  through  rational  scientific  enquiry.  It 
would seem that as the exegetes all lived in a deeply God‐conscious society their first reaction 










philosophy  and  science  and  history  and  mathematics,  etc.  but  the 




Here  he  is  making  the  connection  between  knowledge  and  belief  or  action  and  the  oft 





categories  that  distinguish  different  racial  groups …  The  universe  is  thus 
















Quṭb  thus  retains  the  emphasis  on  the  need  for  true  knowledge  to  manifest  God‐
consciousness in the form of fear and awe but also emphasises the deep appreciation of the 
creation  as  the  means  to  engender  that  God‐consciousness.  What  he  does  not  seem  to 
appreciate is that this deep appreciation is found in countless scientific texts that focus on the 




























Say: He is God, the One and Only;   ٌﺩََﺣﺃ ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ َﻭُﻫ ُْﻝﻗ 
God, the Eternal, Absolute;    ُﺩَﻣ ﱠﺻﻟﺍ ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ 
He begetteth not, nor is He begotten;    َْﺩﻟُﻭﻳ َْﻡﻟَﻭ ْﺩَِﻠﻳ َْﻡﻟ 




























 ِﺑ ْﻙِﺭ ْѧُﺷﻳ ﻥَﻣَﻭ ءﺎ َѧَﺷﻳ ﻥَﻣِﻟ َﻙِﻟَﺫ َﻥﻭُﺩ ﺎَﻣ ُﺭِﻔَْﻐﻳَﻭ ِِﻪﺑ َﻙَﺭ ْѧُﺷﻳ َﻥﺃ ُﺭِﻔَْﻐﻳ َﻻ َّﺍﺍﻟﻠﻪ ﱠﻥِﺇ ﻯََﺭﺗْﻓﺍ َِﺩَﻘﻓ ِໂّﺎ ﺎًﻣﻳِﻅَﻋ ﺎًْﻣﺛِﺇ 
Verily, God does not forgive the ascribing of divinity to aught beside Him, 
























 َﻝَﺎﻗ  َﻥُﻭﺗِﺣَْﻧﺗ ﺎَﻣ َﻥﻭُُﺩﺑَْﻌَﺗﺃ 
He said "Do you worship what you have carved yourself?"  
Qur'ān 37:95 (Asad, 2003, p. 775)  
... ُﻡﺗْﺫَﺧﱠﺗَﺎَﻓﺃ ُْﻝﻗﻥ ِّﻣ  َﺿ َﻻَﻭ ًﺎﻌَْﻔﻧ ْﻡِﻬُِﺳﻔَﻧِﻷ َﻥﻭُﻛِﻠَْﻣﻳ َﻻ ءَﺎﻳِﻟَْﻭﺃ ِِﻪﻧﻭُﺩﺍ ًّﺭ ... 
...Say: "[Why,] then, do you take for your protectors, instead of Him, such as 





 ِﻟﺎ َѧѧﻋ َﻭُﻫ ﱠﻻِﺇ َﻪ َѧѧِﻟﺇ َﻻ ﻱِﺫ ﱠѧѧﻟﺍ ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ َﻭُﻫ ُﺱﻭﱡﺩ ُѧѧﻘْﻟﺍ ُﻙ ِѧѧﻠَﻣْﻟﺍ َﻭُﻫ ﱠﻻِﺇ َﻪ َѧѧِﻟﺇ َﻻ ﻱِﺫ ﱠѧѧﻟﺍ ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ َﻭُﻫ ِﺏ ْѧѧَﻳﻐْﻟﺍ ُﻡ  ُﻡﻳِﺣ ﱠﺭﻟﺍ ُﻥَﻣْﺣ ﱠﺭﻟﺍ َﻭُﻫ ِﺓَﺩﺎَﻬﱠﺷﻟﺍَﻭ  ِ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ َﻥﺎَﺣْﺑُﺳ ُﺭِّﺑََﻛﺗُﻣْﻟﺍ ُﺭﺎﱠﺑَﺟْﻟﺍ ُﺯﻳَِﺯﻌْﻟﺍ ُﻥِﻣْﻳَﻬُﻣْﻟﺍ ُﻥِﻣْﺅُﻣْﻟﺍ ُﻡَﻼﱠﺳﻟﺍ




Perfection),  the Guardian of  Faith,  the Preserver of Safety,  the Exalted  in 
Might, the Irresistible, the Supreme: Glory to Allah. (High is He) above the 

















The term   َﻋ ِﻟﺎ ٌﻡ  ‘Ālim, meaning 'one who knows' is used 13 times for God in the singular. It is 
used twice in the plural ( ٌءﺎََﻣﻠُﻋ ulamā) for human beings and once in the plural form  َﻥُﻭِﻟَﺎﻌﻟﺍ al‐
‘ālimūn again for men. Finally,   َﻥﻳِﻣِﻟﺎَﻋ  ʿālimīn another plural  form is used twice for God (the 
royal 'we') and twice for men. 
From this brief summary of the usage of the term   َﻋ ِﻠ َﻡ  ‘alima and its derivatives in the Qur'ān 
we can see that these are very strong expressions for the concept of knowledge. The fact that 
none of the derivatives of the root   َﻋ ِﻠ َﻡ  ‘alima is ever used in the singular to refer to a man is 
interesting especially given that the term   َﻋ ِﻠ ٌﻡ  ‘alim is now commonly used to refer to someone 
who  has  studied  the  religious  sciences.  We  can  perhaps  gain  some  insight  into  this  by 
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 َﻔَﻣ ُﻩَﺩﻧِﻋَﻭ ُﺢِﺗﺎ ِﺏَْﻳﻐْﻟﺍ  ﱠﻻِﺇ ٍَﺔﻗَﺭَﻭ ﻥِﻣ ُُﻁﻘ ْѧѧَﺳﺗ ﺎَﻣَﻭ ِﺭَْﺣﺑْﻟﺍَﻭ َِّﺭﺑْﻟﺍ ِﻲﻓ ﺎَﻣ َُﻡﻠَْﻌﻳَﻭ َﻭُﻫ ﱠﻻِﺇ ﺎَﻬَُﻣﻠَْﻌﻳ َﻻ ٍﻥﻳِﺑ ﱡﻣ ٍﺏَﺎﺗِﻛ ِﻲﻓ ﱠﻻِﺇ ٍِﺱﺑَﺎﻳ َﻻَﻭ ٍﺏْﻁَﺭ َﻻَﻭ ِﺽَْﺭﻷﺍ ِﺕﺎَُﻣﻠُﻅ ِﻲﻓ ٍﺔﱠﺑَﺣ َﻻَﻭ ﺎَﻬَُﻣﻠَْﻌﻳ 







 ْﺑَﺳ ِﻩِﺩَْﻌﺑ ﻥِﻣ ُﻩﱡﺩَُﻣﻳ ُﺭَْﺣﺑْﻟﺍَﻭ ٌﻡَﻼَْﻗﺃ ٍﺓَﺭَﺟَﺷ ﻥِﻣ ِﺽَْﺭْﻷﺍ ﻲِﻓ ﺎَﻣﱠَﻧﺃ َْﻭﻟَﻭ ُﺕﺎَﻣِﻠَﻛ ْﺕَﺩَِﻔﻧ ﺎ ﱠﻣ ٍﺭُﺣَْﺑﺃ َُﺔﻌ

















'alam’  and  God  Knows  best.  They  thereby  acknowledge  that  there  is  a  possibility  of 
misunderstanding and there may be other valid interpretations of the divine revelation.  
2.4 Man’s Knowledge 






the  caution  that  should  be  exercised  in  interpreting  His  words  and  making  any  haughty 
assumption about the veracity of their interpretation: 


















they  can  be  brave  and  resourceful  whilst  at  the  same  time  they  are  the  most  fragile  of 
creatures with no real control over their destiny Qur'ān 4:28 (Asad, 2003, p. 125). 
In surah tīn we have a clear statement of mankind’s noble stature: 
 َْﺩَﻘﻟ َﺎﻧَْﻘﻠَﺧ  َﻥﺎَﺳﻧ ِْﻹﺍ ﻲِﻓ  ِﻥَﺳَْﺣﺃ  ٍﻡﻳِﻭَْﻘﺗ 
We have indeed created man in the best of moulds.   
Qur’ān 95:4 (Ali, 2004, p. 1690) 
















































into him from his   ُﺭﺡﻭ  rūḥ or spirit: 





Human  beings  also  have  been  given  the  faculties  of  sight,  hearing  and  hearts  which  are 





 ﱠﻻ ٌُﻥﻳَْﻋﺃ ْﻡَُﻬﻟَﻭ ﺎ َѧѧﻬِﺑ َﻥﻭَُﻬﻘَْﻔﻳ ﱠﻻ ٌﺏُﻭُﻠﻗ ْﻡَُﻬﻟ ِﺱﻧِﻹﺍَﻭ ِّﻥِﺟْﻟﺍ َﻥ ِّﻣ ﺍًﺭﻳِﺛَﻛ َﻡﱠﻧَﻬَﺟِﻟ ﺎ َѧѧْﻧﺃَﺭَﺫ ْﺩ َѧѧَﻘﻟَﻭ  ُﻡُﻫ َِﻙﺋѧѧѧѧѧѧѧѧَـﻟُْﻭﺃ ﱡﻝ َѧَﺿﺃ ْﻡُﻫ َْﻝﺑ ِﻡَﺎﻌَْﻧﻷﺎَﻛ َِﻙﺋѧѧѧѧѧѧѧѧَـﻟُْﻭﺃ ﺎَﻬِﺑ َﻥُﻭﻌَﻣ ْѧَﺳﻳ ﱠﻻ ٌﻥﺍَﺫﺁ ْﻡَُﻬﻟَﻭ ﺎَﻬِﺑ َﻥﻭُﺭ ِѧﺻُْﺑﻳ
 َﻥُﻭِﻠﻓَﺎﻐْﻟﺍ 
Many  are  the  Jinns  and  men  we  have  made  for  Hell:  They  have  hearts 






























planet:  “He  has  given  you  hearing,  and  sight,  and  minds.”  (Verse  78)  It 
should be mentioned here that  the Arabic word, af’idah,  rendered  in  the 















































This  verse  according  to  Ṭabarī,  Zamakhsharī  and  Ibn  Kathīr  is  revealed  in  response  to  the 
questions of the people of the book who asserted that God had not sent anything down after 
Moses (Al‐Zamakhshari, 2008, p. 582 Vol 1; Al‐Ṭabarī, 2005, p. 2639 Vol 4; Ibn Kathīr, 2000, p. 

















































 َْﺩَﻘﻟ َﺎﻧْﻠ َѧѧﺳَْﺭﺃ َﺎَﻧﻠ ُѧѧﺳُﺭ  ِﺕَﺎﻧَِّﻳﺑْﻟِﺎﺑ َﺎﻧْﻟَﺯَﻧﺃَﻭ  ُﻡَُﻬﻌَﻣ  َﺏَﺎﺗِﻛْﻟﺍ  َﻥﺍَﺯﻳِﻣْﻟﺍَﻭ  َﻡُﻭَﻘﻳِﻟ  ُﺱﺎﱠﻧﻟﺍ  ِﻁ ْѧѧﺳِﻘْﻟِﺎﺑ َﺎﻧْﻟَﺯَﻧﺃَﻭ 
 َﺩﻳِﺩَﺣْﻟﺍ  ِﻪﻳِﻓ  ٌْﺱَﺄﺑ  ٌﺩﻳِﺩ َѧѧﺷ  ُﻊِﻓَﺎﻧَﻣَﻭ  ِﺱﺎﱠﻧﻠِﻟ  ََﻡﻠَْﻌﻳِﻟَﻭ  ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ ﻥَﻣ  ُﻩُﺭ ُѧѧﺻَﻧﻳ  َُﻪﻠ ُѧѧﺳُﺭَﻭ  ِﺏَْﻳﻐْﻟِﺎﺑ  ﱠﻥِﺇ  َ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ  ﱞﻱَِﻭﻗ  ٌﺯﻳِﺯَﻋ 
Indeed, [even aforetime] did We send forth Our apostles with all evidence 
of [this] truth; and through them We bestowed revelation from on high, and 




















































his people to use  it. He also narrates  the story of what Ādam brought but says  it was  five 
things; anvil, tongs, knife sharpener, hammer and needle. He explains in a similar way to Ṭabarī 


















 َﻥﻭَُﻣﻠَْﻌﺗ َﻻ ﺎَﻣ َُﻡﻠَْﻋﺃ ﻲِّﻧِﺇ “Verily, I know that which you do not know” Qur'ān 2:30 (Asad, 2003, p. 62). 
Here we  find  the  first mention of  knowledge  in  the  creation narrative;  that  it  is God who 
imparts  knowledge  to  Ādam.  According  to  Al‐Qurṭubi  there  is  disagreement  amongst  the 
exegetes  as  to  whether  the  knowledge  referred  to  is  just  the  names  of  things  or  if  it  is 
knowledge  in  the  comprehensive  and  conceptual  sense  (Al‐Qurtubi,  2003,  p.  207). 
Muḥammad Asad however, asserts that: 



























God  chooses  certain  human  beings  to  teach  other  human  beings.  They  are  known  as 
rasulullāh; messengers of God.  
The Qur'ān mentions, that this link has always been there from the time of Ādam: 





verse,  that  mankind  may  not  have  any  excuse  before  God  after  the  coming  of  these 
messengers: 









taking away  from  it as  they are  the deliverers of  knowledge. They are  regarded as human 
beings and not a part of God. This is a very important point to avoid any confusion between 
God  and  messengers.  They  do  not  come  between  God  and  man.  By  extension  one  can 
conclude that no other human being who comes with knowledge stands between man and 
God. They are the role models for human behaviour. Prophet Muḥammadﷺ is mentioned as 
 ٌَﺔﻧ َѧѧﺳَﺣ ٌﺓَﻭ ْѧѧُﺳﺃ uswatun hassana, the best example. He is told that he is not the keeper of people 
and should not be disappointed if people do not take heed of the knowledge that is given to 
them. 
ﻭُﻛَﺭَْﺷﺃ ﺎَﻣ ُّﺍﺍﻟﻠﻪ ءﺎَﺷ َْﻭﻟَﻭ ٍﻝﻳِﻛَﻭِﺑ ﻡِﻬَْﻳﻠَﻋ َﺕَﻧﺃ ﺎَﻣَﻭ ﺎًﻅﻳِﻔَﺣ ْﻡِﻬَْﻳﻠَﻋ َﻙَﺎﻧَْﻠﻌَﺟ ﺎَﻣَﻭ ْﺍ 




While  the  messengers  are  never  intermediaries  between  ordinary  people  and  God  they 
nevertheless  have  a  role  to  be  leaders,  and  the  community  has  the  duty  to  follow  their 
guidance.  In  surah Maryam Prophet  Ibrahim  speaks  to his  father  asking him  to  follow her 
because she has been given guidance. 























memory without necessarily being particularly gifted  intellectually,  I would  assert  that  the 
formulation  is  emphasising  that  the  individual who  lacks  knowledge  should  find  out  from 
those who possess the memory of the required data, i.e. those who remember, but that they 
nevertheless retain responsibility for the use of that knowledge. Thus personal accountability 








…do you not understand?   َﻥُﻭﻠِﻘَْﻌﺗ ََﻼَﻓﺃ  e.g. 2:44, 2:76,  
…so that you may understand   َﻥُﻭﻠِﻘَْﻌﺗ ْﻡُﻛﱠَﻠَﻌﻟ  e.g. 2:242, 6:65,24:61 
…that you may use your reason   َﻥُﻭﻠِﻘَْﻌﺗ ْﻡُﻛﱠَﻠَﻌﻟ e.g. 2:73, 2:242, 6:151 
Here the word translated as 'understand' is derived from the word (‘aql) meaning 'intellect'. 








reflect on  the  creation of  the 
heavens and the earth 
   ﻲِﻓ َﻥﻭُﺭﱠَﻛَﻔَﺗﻳ




We  spell  out  these messages 
unto people who think 
 َﻥﻭُﺭﱠَﻛَﻔَﺗﻳ ٍﻡَْﻭﻘِﻟ ِﺕَﺎﻳﻵﺍ ُﻝ َِّﺻُﻔﻧ  10:24 
in  this  there  are  messages 
indeed for people who think 
 َﻥﻭُﺭﱠَﻛَﻔَﺗﻳ ٍﻡَْﻭﻘِّﻟ ٍﺕَﺎﻳَﻵ َﻙِﻟَﺫ ﻲِﻓ  13:3 
Human  beings  are  asked  to  reason  and  reasoning  requires  a  basis  in  knowledge  which 
indicates the necessity of first acquiring said knowledge. 
Abdullah observes in his text Educational Theory: A Qur'ānic Outlook: 




ﺎَﻣَﻭ  َﻥﺎَﻛ  ٍﺱَْﻔﻧِﻟ َﻥﺃ  َﻥِﻣُْﺅﺗ  ﱠﻻِﺇ  ِﻥِْﺫِﺈﺑ  ِّﺍﺍﻟﻠﻪ  َُﻝﻌَْﺟﻳَﻭ  َﺱْﺟ ِّﺭﻟﺍ َﻰﻠَﻋ  َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ  َﻻ  َﻥُﻭﻠِﻘَْﻌﻳ 
Notwithstanding  that  no  human being  can  ever  attain  to  faith  otherwise 
















understand  God’s  proofs,  reminders  and  signs  which  indicate  the  prophethood  of 























 َﻻ ﺎَﻬﱠِﻧَﺈﻓ ﺎَﻬِﺑ َﻥُﻭﻌَﻣ ْѧѧѧѧѧѧَﺳﻳ ٌﻥﺍَﺫﺁ َْﻭﺃ ﺎَﻬِﺑ َﻥُﻭﻠِﻘَْﻌﻳ ٌﺏُﻭُﻠﻗ ْﻡَُﻬﻟ َﻥﻭَُﻛَﺗﻓ ِﺽَْﺭْﻷﺍ ِﻲﻓ ﺍﻭُﺭﻳ ِѧѧѧѧѧѧَﺳﻳ َْﻡَﻠَﻓﺃ
ﺍ ﻰَﻣَْﻌﺗ ﻥَِﻛﻟَﻭ ُﺭﺎَﺻَْﺑْﻷﺍ ﻰَﻣَْﻌﺗ ِﺭﻭُﺩ ﱡﺻﻟﺍ ﻲِﻓ ِﻲﺗﱠﻟﺍ ُﺏُﻭُﻠﻘْﻟ 
Have they, then, never journeyed about the earth, letting their hearts gain 
wisdom, and causing their ears to hear? Yet, verily, it is not their eyes that 



























































 َﻥُﻭﻠُْﻛَﺄﺗ ٍّﻝُﻛ ﻥِﻣَﻭ ٌﺝﺎَُﺟﺃ ٌﺢْﻠِﻣ ﺍَﺫَﻫَﻭ ُُﻪﺑﺍَﺭ َѧѧѧﺷ ٌﻎِﺋﺎ َѧѧѧﺳ ٌﺕﺍَُﺭﻓ ٌﺏْﺫَﻋ ﺍَﺫَﻫ ِﻥﺍَﺭَْﺣﺑْﻟﺍ ﻱَِﻭﺗ ْѧѧѧَﺳﻳ ﺎَﻣَﻭ






















analysing.  This  takes  mankind  a  step  deeper  into  the  process  of  learning  or  acquiring 
knowledge, once again using the five senses: 
 َﻠَﻋ َ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ ﱠﻥِﺇ َﺓَﺭِﺧْﻵﺍ ََﺓﺄْﺷ ﱠﻧﻟﺍ ُﺊِﺷ ُﻧﻳ ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ ﱠُﻡﺛ َﻖْﻠَﺧْﻟﺍ َﺃََﺩﺑ َﻑْﻳَﻛ ﺍﻭُﺭُﻅﻧَﺎﻓ ِﺽَْﺭْﻷﺍ ِﻲﻓ ﺍﻭُﺭﻳِﺳ ُْﻝﻗ ﻰ  ٌﺭﻳَِﺩﻗ ٍءْﻲَﺷ ِّﻝُﻛ 
Say: “Go all over  the earth and behold how [wondrously] He has created 

















Gellens  looks  back  to  the  earlier  period when  the Muslim  community was  in  ascendance 
observing: 
 This  civilisation  ‐  really a network of  variegated  societies united by  their 









 َﻻ ﺎَﻬﱠِﻧَﺈﻓ ﺎَﻬِﺑ َﻥُﻭﻌَﻣ ْѧѧѧѧѧѧَﺳﻳ ٌﻥﺍَﺫﺁ َْﻭﺃ ﺎَﻬِﺑ َﻥُﻭﻠِﻘَْﻌﻳ ٌﺏُﻭُﻠﻗ ْﻡَُﻬﻟ َﻥﻭَُﻛَﺗﻓ ِﺽَْﺭْﻷﺍ ِﻲﻓ ﺍﻭُﺭﻳ ِѧѧѧѧѧѧَﺳﻳ َْﻡَﻠَﻓﺃ













all  over  the  world,  forming  bonds  and  doing  businesses;  a  compulsory  way  of  acquiring 
knowledge of languages, people and their lands. 
It is a Journey which enables one to acquire inner and outer knowledge. The outer, the physical 
world  of  human  beings  and  nature  leads  human  beings  to  increase  in  understanding  of 
different cultures, language and landscapes. 
2.6.3.3 Experimentation 
 ﻥ ِّﻣ ﻡُﻛءﺍَﺩَﻬ ُѧѧѧѧѧﺷ ْﺍﻭُﻋْﺩﺍَﻭ ِﻪِْﻠﺛ ِّﻣ ﻥ ِّﻣ ٍﺓَﺭﻭ ُѧѧѧѧѧﺳِﺑ ْﺍُﻭْﺗَﺄﻓ َﺎﻧِﺩْﺑَﻋ َﻰﻠَﻋ َﺎﻧْﻟ ﱠَﺯﻧ ﺎ ﱠﻣ ِّﻣ ٍﺏْﻳَﺭ ِﻲﻓ ُْﻡﺗﻧُﻛ ﻥِﺇَﻭ َﻥﻳِﻗِﺩﺎَﺻ ُْﻡﺗْﻧُﻛ ْﻥِﺇ ِّﺍﺍﻟﻠﻪ ِﻥﻭُﺩ 
And if you doubt any part of what We have, bestowed from on high, step by 






believe,  the  Qur'ān  enjoins  upon  its  reader  a  sceptical,  experimental  approach  to  even 














mass  literacy.  This will  be  discussed  further  in  chapter  4;  however,  this was  not  simply  a 
fortunate happenstance for the Muslim community but the response to a Qur'ānic injunction: 
 ٌِﺏﺗﺎَﻛ ْﻡَُﻛﻧْﻳﱠﺑ ُﺏﺗَْﻛﻳْﻟَﻭ ُﻩُﻭُﺑﺗْﻛَﺎﻓ ﻰ ًّﻣ َѧѧѧﺳ ﱡﻣ ٍﻝََﺟﺃ َﻰِﻟﺇ ٍﻥْﻳَﺩِﺑ ُﻡﺗَﻧﻳﺍََﺩﺗ ﺍَﺫِﺇ ْﺍُﻭﻧَﻣﺁ َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ ﺎَﻬﱡَﻳﺃ َﺎﻳ ِﻝَْﺩﻌْﻟِﺎﺑ  َﻻَﻭ ُْﺏﺗَْﻛﻳَْﻠﻓ ُّﺍﺍﻟﻠﻪ ُﻪَﻣﱠﻠَﻋ ﺎَﻣَﻛ َُﺏﺗَْﻛﻳ َْﻥﺃ ٌِﺏﺗﺎَﻛ َْﺏَﺄﻳ ... 




























instance,  at  the  time  of  Moses  his  people  were  fascinated  by  sorcery  and magic  so  God 
enabled Moses  to perform a miracle with his  staff which  turned  into  a  snake and ate  the 
snakes of the other magicians. At the time of Jesus people were more impressed by the healing 
of the sick and giving life to the dead; however, at the time of Prophet Muḥammadﷺ, 600 






 ًﺓ ﱠُﻭﻗ ْﻡُﻬْﻧِﻣ ﱠﺩ َѧَﺷﺃ ﺍُﻭﻧﺎَﻛ ْﻡِﻬِﻠَْﺑﻗ ﻥِﻣ َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ َُﺔﺑِﻗﺎَﻋ َﻥﺎَﻛ َﻑْﻳَﻛ ﺍﻭُﺭُﻅَﻧَﻳﻓ ِﺽَْﺭْﻷﺍ ِﻲﻓ ﺍﻭُﺭﻳ ِѧَﺳﻳ َْﻡﻟََﻭﺃ 
 ﱠﻣِﻣ ََﺭﺛَْﻛﺃ ﺎَﻫﻭُﺭَﻣَﻋَﻭ َﺽَْﺭْﻷﺍ ﺍﻭُﺭَﺎَﺛﺃَﻭ ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ َﻥﺎَﻛ ﺎَﻣَﻓ ِﺕﺎَﻧَِّﻳﺑْﻟﺎِﺑ ﻡُُﻬﻠ ُѧѧѧѧѧѧѧﺳُﺭ ْﻡُْﻬﺗءﺎَﺟَﻭ ﺎَﻫﻭُﺭَﻣَﻋ ﺎ





















































 ْﻡِﻬﻳُِﺭﻧَﺳ َﺎﻧِﺗَﺎﻳﺁ ﻲِﻓ  ِﻕَﺎﻓْﻵﺍ ﻲِﻓَﻭ  ْﻡِﻬُِﺳﻔَﻧﺃ ﻰﱠﺗَﺣ  َﻥﱠَﻳَﺑَﺗﻳ  ْﻡَُﻬﻟ  ُﻪﱠَﻧﺃ  ﱡﻖَﺣْﻟﺍ  َْﻡﻟََﻭﺃ  ِﻑَْﻛﻳ  َِّﻙﺑَﺭِﺑ  ُﻪﱠَﻧﺃ ﻰَﻠَﻋ 
 ِّﻝُﻛ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﺩﻳِﻬَﺷ 
Soon will We show them our Signs in the (furthest) regions (of the earth), 










general  point  from  the  verse  but  were  specifically  contextualising  it  in  a  way  that  was 
meaningful to them (Al‐Zamakhshari, 2008, p. 458 Vol 3; Al‐Ṭabarī, 2005, p. 7215 Vol 9): 









There must however be a  reason for  this great emphasis, which  is perhaps why Rosenthal 
regards ‘ilm as the operative word for Islamic Civilisation. The driving force behind this must 
therefore be sought and understood: What was the purpose of acquiring knowledge?  





 It  is  incumbent upon the one who knows and understands that they act upon their 
knowledge  because  knowing  has  no  meaning  without  practice  and  practice  is  the 
sincerest  evidence  of  understanding.  Knowing  without  practice  has  no  meaning. 







God  blew  into  them  and  from  the  meeting  between  God  and  mankind  when  He 
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proclaimed  “Am  I  not  your  Lord”  so  to  regain  some  spiritual  connection  must  be 
possible 
 The  ultimate  connection  or  re‐connection  with  God  has  been  promised  in  the 
hereafter 
2.8 Scientific Verses 
There  is  a  plethora  of  emerging  literature  in  the  area  of  Qur'ānic  scientific  exegesis  first 
inspired by the French Surgeon Maurice Bucaille in his book The Bible, The Quran and Science: 
The Holy Scriptures Examined in the Light of Modern Knowledge (Bucaille, 2003). In this book 






the Qur'ān was divine  in origin while  for  some Muslims  it  inspired  them  to  look  for more 
examples of ‘science’ in the Qur’ān. 








 ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ ﻱِﺫﱠﻟﺍ  ََﻖﻠَﺧ  َﻊْﺑ َѧѧѧѧѧﺳ  ٍﺕﺍَﻭﺎَﻣ َѧѧѧѧѧﺳ  َﻥِﻣَﻭ  َْﺭْﻷﺍ ِﺽ  ﱠﻥَُﻬْﻠﺛِﻣ  ُﻝ ﱠَﺯَﻧَﺗﻳ  ُﺭَْﻣْﻷﺍ  ﱠﻥَُﻬﻧَْﻳﺑ ﺍﻭَُﻣﻠَْﻌﺗِﻟ  ﱠَﻥﺃ  َﱠﺍﺍﻟﻠﻪ َﻰﻠَﻋ  ِّﻝُﻛ  ٍءْﻲَﺷ  ٌﺭﻳَِﺩﻗ  ﱠَﻥﺃَﻭ  َ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ  َْﺩﻗ  َﻁﺎََﺣﺃ  ِّﻝُﻛِﺑ  ٍءْﻲَﺷ ﺎًﻣْﻠِﻋ 
GOD  is  He  who  has  created  seven  heavens,  and,  like  them,  [the  many 









































Now  let  us  consider  some of  the  contemporary  explanations  of  the  verse  that  have  been 
proposed.  
Mehdi La’Li observes that there are seven layers in the atmosphere which are separated by 

























 َْﻡﻟََﻭﺃ  ََﺭﻳ  َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ ﺍﻭَُﺭﻔَﻛ  ﱠَﻥﺃ  ِﺕﺍَﻭﺎَﻣ ﱠѧѧѧѧﺳﻟﺍ  َﺽَْﺭْﻷﺍَﻭ َﺎَﺗﻧﺎَﻛ ًﺎْﻘﺗَﺭ ﺎَﻣُﻫَﺎﻧَْﻘَﺗَﻔﻓ َﺎﻧَْﻠﻌَﺟَﻭ  َﻥِﻣ ءﺎَﻣْﻟﺍ  ﱠﻝُﻛ 
 َﺷ ٍءْﻲ  ٍّﻲَﺣ  ََﻼَﻓﺃ  َﻥُﻭﻧِﻣُْﺅﻳ 


























































status  by  virtue  of  the  fact  that  they  act  as  facilitators  guiding  the  less  knowledgeable  to 
understand God’s signs.  
With  every  verse  that  I  examined  it  was  made  abundantly  clear  that  the  revelatory  text 
required both the tools of reason to extract its meaning and in most cases worldly knowledge 




















































Arabia  had  been  violent  and  oppressive  indulging  in  forced  conversion  and  military 
suppression  until  an  army was  sent  from  Christian  Ethiopia  to  depose  them  and  create  a 
protectorate (Küng, 2007, p. 32). To unite such a people, whose lives were based on blood ties 
and pagan ideals and who followed the ways of their forefathers with a sense of pride and 
arrogance  and  without  much  rational  thought,  was  a monumental  challenge.  One  of  the 
dominant tools proposed by the Qur’ān was rationality: 
 ُﺗ ﱠَﻻﺃ ْﻡُﻛَْﻳﻠَﻋ ْﻡُﻛﱡﺑَﺭ َﻡ ﱠﺭَﺣ ﺎَﻣ ُْﻝَﺗﺃ ْﺍَْﻭﻟَﺎَﻌﺗ ُْﻝﻗ ْﺍُﻭُﻠﺗَْﻘﺗ َﻻَﻭ ًﺎﻧﺎ َѧѧѧﺳِْﺣﺇ ِﻥْﻳَﺩِﻟﺍَﻭْﻟِﺎﺑَﻭ ًﺎﺋْﻳ َѧѧѧﺷ ِِﻪﺑ ْﺍﻭُﻛِﺭ ْѧѧѧﺷ
















world  to make  their  life  the  best  it  can  be  and  to maximise  each  individual’s  chances  of 
achieving paradise in the life to come. In the following verses in the Qur’ān God directs human 
beings not to follow those who have no knowledge: 































It was not until  the Prophetﷺ  and his  companions’ migration  to Yathrib  (later  to be called 
Madinatun Nabi – the city of the Prophetﷺ or Madina for short) to escape persecution that 
more practical questions concerning everyday living, family life, justice and civil administration 
were  to  become  prevalent.  There  Muḥammadﷺ  and  his  companions  lay  down  the 
foundational structure for a new society initially through the treaty of Medina, which has been 
cited as the oldest known multi‐faith, multicultural constitution. 




















There  is  a  famous  ḥadīth  concerning  the  trip  of  Mu’adh  ibn  Jabal,  a  companion  of 























a  sound  opinion.  Hashim  Kamali  in  his  Principles  of  Islamic  Jurisprudence  paraphrases 
Mu’adh’s response saying “Mu’adh told the Prophetﷺ that he would resort to his own ijtihad, 




in  the  Qur’ān  where  those  people  who  blindly  follow  pagan  customs,  customs  which 
themselves were not based on either reason or revelation are chastised: 
ﺍَﺫِﺇَﻭ  َﻝﻳ ِﻗ  ُﻡَُﻬﻟ ﺍُﻭﻌِﺑﱠﺗﺍ ﺎَﻣ  َﻝَﺯَﻧﺃ  ُّﺍﺍﻟﻠﻪ  ْﺍُﻭﻟﺎَﻗ  ْﻝَﺑ  ُﻊِﺑﱠ َﺗﻧ ﺎَﻣ  َْﻟﺃﺎَﻧ َْﻳﻔ  ِﻪْﻳ َﻠَﻋ ﺎَﻧءﺎَﺑﺁ  َْﻭﻟََﻭﺃ  َﻥﺎَﻛ  ْﻡُﻫُﺅﺎَﺑﺁ  َﻻ  َﻥُﻭﻠِﻘَْﻌﻳ  ً ﺎﺋْﻳَﺷ  َﻻَﻭ  َﻥﻭَُﺩﺗَْﻬﻳ 
But when  they  are  told,  "Follow what God has  bestowed  from on  high," 



























ibn  Masood.  This  also  contributed  to  many  of  the  ṣahāba  revering  the  knowledge  and 
judgement of Abdullah Ibn Masood.  
After the Qur'ān, the next source of knowledge for deriving law was the Sunnah or way of the 
Prophet  Muḥammadﷺ  which  was  preserved  through  the  ḥadīth.  After  the  death  of  the 
Prophetﷺ,  thousands of  the  ṣahāba  (companions) and  tābi’ūn  (successors) engaged  in  the 
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The  city  of  Kūfa  in  Iraq  began  as  a  military  encampment  under  the  governorship  of  the 
companion Sa’d  ibn Abi Waqqas during the rule of Umar,  the second Caliph,  following  the 
defeat of the Byzantine army in the battle of Yarmouk. Caliph Umar sent Abdullah Ibn Masūd 

































as  a  scholar  of  rayy  and  qiyās  (opinion  and  analogy).  This  would  have  been  less  than 












































































based  on  logic,  reasoning  and  consultation  with  the  Qur'ān  and  Sunnah  central  to  every 
opinion developed. 
3.1.2.2 Malik Ibn An‐Nas (711‐795 CE) 








view  equivalent  in  status  and  reliability  to  a ḥadīth mutawātir,  i.e.  a ḥadīth with multiple 
chains of narration; even  if  those chains could not be  identified. Some notable scholars of 




















Malik  and  Abu  Ḥanīfah  both  identified  some  clear  criteria  by  which  they  made  their 
judgements and legal opinions. It was however, a student of Malik and contemporary of Abu 

























revealed  that he had already memorised  it and when he  recited  it  to Malik  the scholar of 
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Medina  was  so  taken  with  his  articulation  that  he  pressed  him  to  continue  until  he  had 
completed the whole work. This was the start of a close pupil teacher relationship between 
Al‐Shafi’i and Malik. Al‐Shafi’i studied with Malik for at least 4 years and was always respectful 





and  worldly  knowledge.  Religious  knowledge  is  Jurisprudence  and  worldly  knowledge  is 
Medicine’ (Ali, 2011, p. 14). 
This very limited description of the two branches of knowledge may be taken as an indication 
of  which  sciences  of  each  type  Al‐Shafi’i  considered  truly  praiseworthy  and  perhaps may 
indicate the type of knowledge he considered was being referred to by the Prophetﷺ when he 
exhorted humankind  to  seek knowledge. Travelling became a very  important aspect of Al‐





Ultimately,  the  governor  accused  him  of  involvement  in  a  Shia  rebellion  and  had  him 




however,  either  through  his  eloquent  rebuttal  of  the  charges  against  him  or,  more  likely 
through the intervention of the Caliph’s chief advisor Muḥammad Al‐Shaybānī, the student of 
Abu Ḥanīfah, Al‐Shafi’i  convinced the Caliph  to acquit him. Whatever  the case may be, Al‐
Shafi’i chose to remain in Iraq and to study with the notable scholars of the Hanafi school who 
resided there (Muḥammad Al‐Shaybānī being the most influential and gifted of them). 
 Al‐Shafi’i  and  Muḥammad  Al‐Shaybānī  spent  a  number  of  years  studying  together  and 




Al‐Shafi’i  then  returned  to Mecca  where  he  began  to  teach  and  to  develop  his  ideas  on 
Jurisprudence.  His  time  spent  studying  with  both Malik  and Muḥammad  Al‐Shaybānī  had 
identified for him strengths and weaknesses in both schools. Most crucially, he had become 




















tradition  his  son  Abdullah  ibn  Aḥmad  narrated  that  he  heard  Al‐Rāzī  state  that  Aḥmad 
memorised a million aḥadīth which he rehearsed with him according to topic (Haddad, 2007, 
p. 303). 
































with  each  of  the  later  schools  until  Imam  Aḥmad  Ibn  Ḥanbal  for  whom  it  was  at  best  a 
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Sharīʿah  does  have  a  rational  origin  as well  as  its  basis  in  revelation.  By  definition  fiqh  or 
jurisprudence  is  divinely  guided  law  to  be  applied  in  a  specific  ‘real’  situation.  Thus 
understanding  the  reality  (fiqh  al‐wāqi’a)  is without  doubt  a  rational  source.  One  feature 
common  to  all  the  early  jurists  was  that  they  went  to  a  great  deal  of  trouble  to  truly 
understand the ‘reality’ of life for those who sought their legal opinions. All four rejected the 
offers of a comfortable  life working  for  the rulers  to avoid  the pressure to conform to  the 
politically motivated objectives of the Caliphs and all four lived simple austere lives motivated 
also by  the desire  to pursue piety and avoid  the  lure of worldly possessions.  The  scholars 
established early on the principle that a religious opinion or fatwa was only valid if it was based 
upon a true understanding of the circumstances of the people for whom it was made, and that 

















Hanafis established the principle of  istiḥsān  (equity). The  literal meaning of  this  term  is  to 
‘approve or to deem something preferable’ and  it  refers to preferring one opinion derived 
from  analogical  reasoning  with  another  in  order  to  avoid  a  perceived  unfairness  or 
inappropriate rigidity that would result from the literal enforcement of a normally accepted 
law. This  is a  legal principle that has produced a great deal of debate amongst  the  Islamic 
jurists with the most vehement opponents being the Shafi’i School who reject the concept 
outright. The Maliki School however, went further still in establishing Muṣlaḥah Mursalah, the 








proof.  The  Hanafis  consider  it  a  variety  of  istiḥsān  whereas  the  Al‐Shafi’is  only  accept 
muṣlaḥah as a tool of qiyās, thus requiring some textual authority (naṣṣ) at its root.  






















Thus,  the  rational  understanding  of  the  reality  of  a  situation  (the  natural  world)  is  a  key 
component  of  Islamic  jurisprudence and  so we are  led  to  the  inescapable  conclusion  that 
revealed  knowledge  requires  rational  knowledge  to  be  applied  in  accordance  with  the 
revealed law. 













1 Essential     (ḍarūriyyāt) 
2 Complementary   (ḥajiyyāt) 

















both  the world  and  the  revealed  sources  and  is  arguably  the  approach  to  understanding 
Sharīʿah  that  most  tightly  integrates  the  two  fields  of  knowledge:  the  revealed  and  the 
rational. 
Al‐ Shāṭibī grew up in the cosmopolitan Andalusian city of Granada at a time when it was the 
last  remaining  outpost  of  Muslim  rule  in  Spain  and  had  benefitted  from  centuries  of 
scholarship  both  religious  and  secular.  Far  from  being  a  revolutionary  innovator  in 
jurisprudence,  al‐Shāṭibī was  a Maliki  jurist  known  for  his  harsh  stance  against  innovative 
practices  in  worship  (bid’a).  In  particular,  he  issued  fatāwā  against  congregational 
supplications offered after the obligatory prayers, group dhikr, celebrating the birthday of the 
Prophetﷺ  etc.  Thus,  his  work  on  the  higher  principles  of  the  law  can  be  seen  to  be  a 















3 That  the  inductive process used  to define  the maqāṣid  is  ‘valid’  and  ‘certain’  in 











1263  CE  marked  the  birth  of  one  of  the  most  influential  scholars  who  challenged  and 
influenced much  of  the Muslim world.  Aḥmad  ibn  Taymiyyah,  known  since  as  simply  Ibn 
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Taymiyyah, was born  in Harran  in Northern  Iraq  in an educated  family of  high  repute. His 
grandfather  was  a  renowned  teacher  of  the  Ḥanbali  school  and  the  family  subsequently 
moved to Damascus (fleeing the armies of the Tartars) where his father became the khatīb 






schools  of  Law). He,  however, was more  accepting of  a  broader  approach  to  the  roots  of 
Islamic jurisprudence, accepting analogical reasoning more fully and embracing the concepts 
of Istiṣhāb (the presumption of continuity), Maṣlaḥah mursalah (public interest) and Sadd al‐
Dharā’i’  (lit.  blocking  the  means,  that  is;  preventing  the  use  of  lawful  means  to  achieve 
unlawful ends) and finally Urf (custom) (Al‐Matroudi, 2010, pp. 39,40). He may thus be seen 














Ibn  Taymiyyah’s  knowledge  was  unquestionably  vast.  He  was  praised  for  it  by  even  his 






and acknowledged him as  the greatest authority on  the subject.  Scholars 
subscribing  to  different  juristic  Schools  attended his  discourses  and  each 






of  the  Greeks  in  that  area  while  he  condemned  them  for  their  ignorance  in  the  field  of 
metaphysics  describing  them  as  “unenlightened  folk  without  any  knowledge  of  what 
constitutes the truth” (Nadwi, 2005, p. 96). 
He was  particularly well  known  for  his  efforts  to  purge  Islam of what  he  perceived  to  be 
corrupting  influences, writing substantial  texts critiquing Sufism, Christianity, Neo‐Platonist 








Ibn Wahab was raised by his scholar  father  in  the Ḥanbali School. He was by no means as 
learned  or  intelligent  as  Ibn  Taymiyyah,  but  like  him,  he  strove  to  address  practices  he 





his  original  training  in  Sharīʿah  but  many  around  him  were  convinced  though  their  own 
witnessing of the decadence and depravity of the ruling classes.  
Ibn Wahab’s movement gained impetus when he convinced a local chieftain from the tribe of 






was  reticent  to  use qiyās  the  selafis  rejected  it  totally.  This  coupled with  their  very  literal 
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interpretation of  the Qur’ān  and Ḥadīth might  lead  one  to  assume  that  they were  totally 
against  ijtihad  per  se;  however,  this  is  not  the  case.  In  worldly matters  where  no  text  is 
definitive,  they  practice  extensive  ijtihad  leading  them  to  be  for  instance  the  most 
accommodating  of  modern  banking  practices.  Where  they  differ  significantly  from  Ibn 





finds  that  all  legal  problems  yield  a  definitive,  singular  determination  in 




















In his approach  to  jurisprudence, he became famous  for a number of  controversial  juristic 
opinions some of which became law through his position as Grand Mufti. These include the 
permissibility  of  stationing  American  troops  in  the  kingdom  and  a  series  of  opinions 
considered by most to be demeaning to women. The opinions that are of more concern to this 
topic are those that revealed his complete lack of any rational scientific study: At different 





The  major  role  that  reason  has  played  and  continues  to  play  in  the  field  of  Islamic 
Jurisprudence is undeniable. Even the most extreme literalist groups use reason as a tool to 
derive  their  opinions  and  the  vast majority of  juristic  schools  employ  reason  as  a  tool  for 
deriving laws. At a more fundamental level, rational knowledge is crucial to all schools as every 
legal opinion is situated in and dependent upon a ‘real world’ context. This means that while 
revealed  knowledge  is  given  a  higher  status,  on  the  basis  that  only  God  has  complete 
knowledge  of  the  context  and  only  God  has  infallible  reason,  reason  and  revelation  are 
inextricably intertwined making rational knowledge essential to the jurist. The pursuit of both 









it  deciphers  the message of  the  revelation.  (See overview  in  chapter  1).  In  chapter  two,  I 
highlighted  the  emphatic  message  the  Qur'ān  provides  demanding  that  humankind  uses 
reason to understand it.  
The  science  of  tafsīr  was  one  of  the  earliest  of  the  revealed  sciences  to  be  established 
however,  its  formal  codification  took  place  after  that  of  jurisprudence  and  ḥadīth 
authentication. One of the earliest books explaining the science is that by Imām Jalāl‐al‐Dīn 
ʿAbd al‐Raḥmān al‐Suyūṭī (1445‐1505 CE) who says in his introduction: 















These  four  companions were  therefore  the  first of  the muffassirūn or  scholars of Qur'ānic 
exegesis.  Abdullah  Ibn  Masūd  travelled  to  Kūfa  where  he  founded  the  Kūfan  school  of 
exegesis, Ubayy Ibn Kāb remained in Medina and founded the Medinan school of exegesis, 
Muaz Ibn Jabal was one of the first companions to take Islam out to the neighbouring realms 











should  get  re‐transmitted.  On  one  occasion,  it  is  said  ‘Ubaidah  ibn  ‘Amru  al‐Salmani,  the 













from  the  jurists  prompting  the  development  of  much  more  constrained  and  regulated 
approaches  to  exegesis.  Abdul‐Raof  identifies  the  four  principle  approaches  used  by  the 
earliest scholars as: 
























a‐w‐l which means  ‘a return to the origin of something’.  It would connote delving  into the 
nature of something, hence expounding and explaining (Saeed, 2006, p. 58). 
Von Denffer states:  














meaning has  some  relevance  to  the allegorical meaning  (how could  it not?). Of  course,  to 
interpret any verse in a way that was totally contrary to the apparent meaning would imply 
deceit  in  the  text,  which  is  contrary  to  the  very  nature  and  purpose  of  the  Qur'ān. 

















































































These  terms  have  been  used  to  encompass  those  methods  of  exegesis  that  rely  on  the 
transmission of knowledge from one generation to the next or as Aḥmad von Denffer puts it 
‘all explanations of the Qur'ān which can be traced back through a chain of transmission to a 





Using  the Qur'ān to explain the Qur'ān or Tafsīr‐ul‐Qur'ān bil‐Qur'ān  is  the most authentic 

















 َﻭ ٍﻥُﻭﻧ ْѧѧѧѧѧﺳ ﱠﻣ ٍﺈَﻣَﺣ ْﻥ ِّﻣ ٍﻝﺎ َѧѧѧѧѧﺻْﻠ َѧѧѧѧѧﺻ ﻥِﻣ َﻥﺎ َѧѧѧѧѧﺳﻧِﻹﺍ َﺎﻧَْﻘﻠَﺧ َْﺩَﻘﻟَﻭ ِﺭﺎﱠﻧ ﻥِﻣ ُﻝَْﺑﻗ ﻥِﻣ ُﻩَﺎﻧَْﻘﻠَﺧ ﱠﻥﺂَﺟْﻟﺍ
 ﺍَِﺫَﺈﻓ ٍﻥُﻭﻧ ْѧѧѧﺳ ﱠﻣ ٍﺈَﻣَﺣ ْﻥ ِّﻣ ٍﻝﺎ َѧѧѧﺻْﻠ َѧѧѧﺻ ﻥ ِّﻣ ﺍًﺭ َѧѧѧَﺷﺑ ٌﻖِﻟﺎَﺧ ِّﻲﻧِﺇ ِﺔَﻛَِﺋﻼَﻣْﻠِﻟ َﻙﱡﺑَﺭ َﻝَﺎﻗ ْﺫِﺇَﻭ ِﻡﻭُﻣ ﱠѧѧѧﺳﻟﺍ ﱡﻠُﻛ ُﺔَﻛِﺋﻶَﻣْﻟﺍ َﺩَﺟ َѧѧѧѧѧَﺳﻓ َﻥﻳِﺩِﺟﺎ َѧѧѧѧѧﺳ َُﻪﻟ ْﺍُﻭَﻌَﻘﻓ ﻲِﺣﻭ ﱡﺭ ﻥِﻣ ِﻪﻳِﻓ ُﺕَْﺧَﻔﻧَﻭ ُُﻪﺗْﻳ ﱠﻭ َѧѧѧѧѧﺳ ﱠﻻِﺇ َﻥُﻭﻌَﻣَْﺟﺃ ْﻡُﻬ ْﻡَﻟ َﻝَﺎﻗ َﻥﻳِﺩِﺟﺎ ﱠѧѧѧѧﺳﻟﺍ َﻊَﻣ َﻥﻭَُﻛﺗ ﱠَﻻﺃ ََﻙﻟ ﺎَﻣ ُﺱﻳِﻠْﺑِﺇ َﺎﻳ َﻝَﺎﻗ َﻥﻳِﺩِﺟﺎ ﱠѧѧѧѧﺳﻟﺍ َﻊَﻣ َﻥﻭَُﻛﻳ َﻥﺃ َﻰَﺑﺃ َﺱﻳِﻠْﺑِﺇ ٍﻥُﻭﻧْﺳ ﱠﻣ ٍﺈَﻣَﺣ ْﻥ ِّﻣ ٍﻝﺎَﺻْﻠَﺻ ﻥِﻣ َُﻪﺗَْﻘﻠَﺧ ٍﺭََﺷﺑِﻟ َﺩُﺟَْﺳ ِّﻷ ﻥَُﻛﺃ 
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The  Shia/Sunni  divide  in  particular  prompted  a  considerable  amount  of ḥadīth  forgery  by 
individuals  seeking  to  strengthen  their political  viewpoint or  undermine  that of  their  foes. 
Despite this exegesis of the Qur'ān would be extremely limited without the use of the ḥadīth 
and all major tafāsīr make use of the ḥadīth.  
Tafsīr  bil Qur'ān  and Tafsīr  bil  Sunnah  are  the most  fundamental ways of  interpreting  the 
Qur'ān and for the Traditionalists these are the only methods that are considered sufficiently 














to have originated  the  text  (Rippin, 1999, p.  xvi).  In addition  to  this  complete  tafsīr, many 
individual  traditions  interpreting the Qur’ān have been attributed  to  ibn  ʿAbbās. Some are 













al  Basri  and  Ibrahim  al‐Nakhai  from  Iraq.  Notwithstanding  the  aforementioned ḥadīth  we 
should consider that while there were knowledgeable and pious Muslims amongst the ṣahāba 
and  tābiʿūn  there  were  also  hypocrites  and  evil‐doers  such  as  Yazid  bin  Muāwiyah  who 
ordered  his  followers  to  kill  the  grandsons  of  the  Prophet Muḥammadﷺ.  To  be  a  reliable 

















inclusion  of  such  isrā'īliyāt  is  instructive  insofar  as  he  finds  it  non‐






This  is an endeavour on  the part of  the scholar  to  the utmost degree  to clarify  the verses 
without any ulterior motives. This is known as Tafsīr bil rayy (lit. exegesis by opinion). Those 
scholars who allowed this  type of  interpretation divided  it  into  two categories. Where  the 
tafsīr is in agreement with the principles of tafsīr, Arabic language and the rules of Sharīʿah it 
was  termed  Tafsīr  Mahmood  or  praiseworthy.  If,  however,  it  was  done  without  sound 
understanding  of  the  principle  and  knowledge  of  the  science  of  interpretation,  Arabic 
language  and  Sharīʿah,  it  was  termed  Tafsīr  Mudhmūm  or  blameworthy  exegesis.  Some 
scholars have suggested that no degree of opinion is to be indulged in; however, the majority 
have pointed to a number of verses of the Qur'ān and authentic ḥadīth to counter this: 
 َﻥﻭُﺭﱠﺑََﺩَﺗﻳ ََﻼَﻓﺃ َﻥﺁُْﺭﻘْﻟﺍ ﺎَُﻬﻟَﺎﻔَْﻗﺃ ٍﺏُﻭُﻠﻗ َﻰﻠَﻋ َْﻡﺃ 
Will they not contemplate the Qur'ān? Do they have locks on their hearts? 
Qur'ān 47:24 (Abdel Haleem, 2004, p. 333) 


















































by  scientists without  training  in  the  Islamic  sciences, which  opens  them  to  errors  in  their 
comprehension of the text. This would include for example: A Comprehensive Exploration of 











This  does not mean  that  this  form of  tafsīr  is without  value.  In  chapter 4  I will  give many 
examples of great classically trained scholars who became giants in the scientific world. The 
issue here, which is one I will be returning to, is that currently it is rare to find such polymaths 




above methods  of  exegesis  can  be  carried  out  without  a  sound  knowledge  of  the  Arabic 
language as all of the sources are in the Arabic language; Qur'ān, ḥadīth, the reports of the 
















does  not  have  more  than  one  meaning  associated  with  it  and  all  other 
meanings are simply different facets of the original meaning, which, due to 
the  passage  of  time,  have  been  attributed  to  that  word  and  taken  as 
independent meanings.   
(Subhani, 2006, pp. 17‐18) 












regard  for  its  history  would  narrow  the  breadth  of  understanding  that  the  Qur'ān  itself 
purposes.  Any  commentary  of  any  age  has  its  cultural  baggage  because  of  its  particular 










































scholarly context  i.e. what  is  the relationship between the mufassir and the wider body of 
scholars and indeed the community of believers. 
Fazul  Rahman  is  one  of  the  contemporary  scholars  who  has  raised  the  need  for  a  more 
inclusive approach  to Qur'ānic exegesis. He criticised  the verse‐by‐verse commentaries  for 
failing to take into account the overall spirit and message of the book. He also advocated a 



















The use of ḥadīth  in particular may be problematic as  so many do not have  their detailed 
historical context preserved as will be discussed in the next section.  
These  problems  will  remain  unless  there  are  developments  in  tafsīr  to  mirror  those  in 







had  existed  from  the  time  of  the  Prophet  Muḥammad;  however,  in  many  instances  the 
transmission  of  these  traditions  was  purely  oral,  perhaps  in  part  because  of  the  initial 
prohibition of writing them down issued by the Prophetﷺ. (This was probably to ensure there 
was  no  confusion  between what  text was  the Qur’ān  and what was  from  him.) With  the 
increasing emphasis on ḥadīth as a source of law and the increasing difficulty in preserving so 
many  traditions  and  investigating  the  soundness  of  their  chains  of  transmission,  Ḥadīth 
authentication developed into a science in its own right. The origin of this science is generally 
attributed to Imam Al‐Shafi’i and his seminal Al‐Risāla. In this text he addresses the challenges 





























Abū  al‐Ḥusayn  ‘Asākir  ad‐Dīn Muslim  ibn  al‐Ḥajjāj  ibn Muslim  ibn Ward  ibn  Kawshādh  al‐










































In  addition  to  the  six  compilers  of  the Al‐Ṣiḥāḥ al‐Sitta  important  collections  included  the 
Musnad of Imam Aḥmad, The Muwatta of Imam Malik the Athar and the Musnad collections 
of  Abu  Ḥanīfah,  Al‐Shafi’i  and  Aḥmad  ibn  Ḥanbal.  There  are  a  number  of  other  valuable 







is  important  to  note.  Imam Bukhārī,  author  of  arguably  the most  important  collection,  in 
particular was a very strong critic of Abu Ḥanīfah and his school and refused to include any 
ḥadīth  narrated  by  him.  These  intellectual  conflicts  are  important  in  the  background  they 

































The  top  category  of  ḥadīth  is  termed mutawātir  (lit.  recurrent).  This  indicates  that  the 
narration  has  been  transmitted  by  multiple  sound  chains  and  may  thus  be  regarded  as 
completely reliable. The second category is ṣaḥīḥ (sound), the third is ḥasan (fair), the fourth 
is  ḍa’if  (weak)  and  fifth  is mawḍū’  (forged).  Ḥadīth  of  all  these  categories  are  found  in 
intellectual  circles.  Some writings do not  state  the  source or  even  the  category of ḥadīth, 
which is clearly a problem.  
The translations of the names for the various categories I have chosen are from Dickinson’s 
translation  of  Ibn  al‐Ṣalāḥ  al‐Shahrazūrī’s  Kitāb  Ma’rifat  anwā’  ‘ilm  al‐Ḥadīth.  Other 
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translations  that  are  common  are  to  translate  ṣaḥīḥ  as  ‘authentic’  and  ḥasan  as  ‘good’; 














































Bukhārī  later  muḥaddithīn  also  accepted  him.  This  acceptance  was  explained  by  the 







punish anybody with Allah’s punishment  (fire).”  I would have killed  them 









Imam  al‐Bukhārī  has  taken  narrations  from  435  narrators;  among  these 


















the  isnād  is  considered questionable  in  their accuracy. The questionable narrator will  thus 












ḥasan  aḥadīth.  To  understand  the  science  of  ḥadīth  it  is  crucial  to  realise  that  this  is  a 
disciplined and rational science based upon probability. The different criteria used to identify 

















one  of  the  reports  which  the  community  has  unanimously  accepted. 












As will be elucidated  in  chapter 3  there have always been differences  in  the way  that  the 



























In  the early years of  Islam,  the ḥadīth or  stories of  the speech and actions of  the Prophet 
Muḥammadﷺ were transmitted orally. At one point, the Prophetﷺ forbade the companions 












and for him the persisting practices of  the people of  the  first City of  the Prophetﷺ were a 
powerful  source  of  evidence  for  the  Prophetﷺ’s  Sunnah,  the more  so  because  a  cultural 
practice evidenced multiple chains of transmission. 
3.5 Summary of Findings in the Development of the Religious Sciences 






rational  and  the  process  of  application,  which  is  the  development  of  Islamic  law,  has,  in 
addition to the revealed sources, the essential rational source of the nature of the real world.  

















Those who  insist  on  limiting  the understanding of  the Qur'ān  to  the opinions  of  the early 
exegetes  are  locking  in  the  understanding  of  the  companions.  They  perceive  this  to  be 
inherently ‘good’ or ‘safe’ but this is not the case. As I have repeatedly, reiterated context is 

















 َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ  َﻥُﻭﻌَِﻣﺗَْﺳﻳ  َﻝَْﻭﻘْﻟﺍ  َﻥُﻭﻌِﺑﱠ َﺗَﻳﻓ  َُﻪﻧَﺳَْﺣﺃ  َِﻙَﺋﻟُْﻭﺃ  َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ  ُﻡُﻫﺍَﺩَﻫ  ُ ﱠﺍﺍﻟﻠﻪ  َِﻙَﺋﻟُْﻭﺃَﻭ  ْﻡُﻫ ﺍُﻭﻟُْﻭﺃ  ِﺏَﺎﺑَْﻟْﻷﺍ 
who listen [closely] to all that is said, and follow the best of it: [for] it is they 





























literate  community  of  desert  nomads  whose  cities  lacked  the  culture  and  science  of  the 
ancients. The civilisation that blossomed there then began to develop scientific thought only 







age  to  a mere  rehearsal  of  the  earlier Greek  and  Indian  glories  that  functioned  as  crucial 
bridge, preserving the rational sciences until they could be taken up again by the Christian and 
Secular scholars of the European Renaissance. 





fires  kindled  by  Mohammedan  warriors  were  subjected  to  the  barren 








like Eastern spice  to enhance  the  flavour. A grateful Europe  then eagerly 


















In  this  chapter  I  will  explore  the  way  the  rational  sciences were  developed  and  consider 
whether the evidence supports the classical narrative, or whether in fact it supports the idea 
that the intellectual revolution stemmed directly from the Qur'ān and the teachings of the 







































mean  ‘science’  does  not  appear  in  the  Qur’ān?  In  his  book  Islamic  Science:  Towards  a 
Definition, Professor Alparsian Açikgenç argues that: 
…in a civilisation no learning activity can be characterised ‘scientific’ unless 
there  is  already  a  body  of  knowledge  defined  as  ‘science’  …  since  any 































 ْﻥِﻣَﻭ  ِﻪِﺗَﺎﻳﺁ ِﺽَْﺭْﻷﺍَﻭ ِﺕﺍَﻭﺎَﻣﱠﺳﻟﺍ ُﻖْﻠَﺧ… 
And among His SIGNS is the creation of the heavens and the earth... 
Qur’ān 42:29 (Ali, 2004, p. 1254)  






Qur’ān  repeatedly  enjoins  us  to  ponder  over  natural  phenomena  in  a  systematic  way  to 
understand the signs of God: 






 ِﻥْﻳَﺟْﻭَﺯ ﺎَﻬﻳِﻓ ََﻝﻌَﺟ ِﺕﺍَﺭَﻣﱠﺛﻟﺍ ِّﻝُﻛ ﻥِﻣَﻭ ﺍًﺭﺎَﻬَْﻧﺃَﻭ َﻲِﺳﺍَﻭَﺭ ﺎَﻬﻳِﻓ ََﻝﻌَﺟَﻭ َﺽَْﺭﻷﺍ ﱠﺩَﻣ ﻱِﺫﱠﻟﺍ َﻭُﻫَﻭ
 ﱠﻥِﺇ َﺭﺎَﻬﱠﻧﻟﺍ َﻝْﻳﱠﻠﻟﺍ ﻲِﺷُْﻐﻳ ِﻥَْﻳْﻧﺛﺍ  َﻙِﻟَﺫ ﻲِﻓ ٍﺕَﺎﻳَﻵ  َﻥﻭُﺭﱠَﻛَﻔَﺗﻳ ٍﻡَْﻭﻘِّﻟ 
And it is He who spread out the earth, and set thereon mountains standing 
firm and (flowing) rivers: and fruit of every kind He made in pairs, two and 








































“Indeed,  knowledge  is  of  two  types:  knowledge  of  the  religion  and 





















was  the  first  science  to  be  developed  in  the  new,  rapidly  expanding Muslim  community. 
Natural Science was slower to become established but as Bakar highlights, the development 






























persecution  of  the  Traditionalists  termed  the Miḥnah  or  ‘trial’,  lasted  through  successive 







Mutazilite  rulers  was  Ahmed  Ibn  Hanbal,  the  founder  of  the  fourth  school  of  Sunni 









significant  however,  that  the Muʿtazilah were  so  determined  to  apply  this  thinking  to  the 

















and  funded  by  charitable  trusts  known  as  awqāf  (plural  of waqf).  The  structures  of  the 
different Islamic schools of jurisprudence, philosophy and the various traditional sciences of 




That  scientific  activity  which  takes  place  ultimately  within  the  Islamic 






















'pagan'  principles  by  every  believing Muslim  scholar  among  the  faithful, 
commanded  nevertheless  an  unpublicised,  silent,  begrudging,  respect. 
These sciences were studied in private, and were excluded from the regular 
courses of Muslim institutions of learning. The religious sciences were at the 






The  Muʿtazilite  movement  arguably  (Ivry,  1976)  gave  rise  to  the  first  great  Muslim 








Born  less  than  two  centuries after  the death of  the Prophet Muḥammadﷺ, Al‐Kindi was a 
mathematician, astronomer, physician and a geographer as well as a talented musician. He 
was also one of  the earliest Muslim  scholars  to be  recognised as a philosopher  (falsafa  in 









methods  for  the  acquisition  and  documentation  of  knowledge.  He  believed  that  different 
fields  of  knowledge,  since  they  have  different  subject  matter,  must  also  have  different 
methods of  study and his methodological  classification of  sciences  is based on  the subject 
matter of each field of study. As he expressed it: 
We ought, however,  to aim at what  is  required for each pursuit, and not 
pursue  probability  in  the  science  of  mathematics,  nor  sensation  or 
exemplification  in  the  science  of  the  metaphysical;  nor  conceptual 
generalization  in  the  principles  of  the  science  of  the  physical;  nor 









Kindi made  it  clear  that  it  was  the  ‘Universals’  that  he  found more  interesting  and more 







contact with  as  shown  by  his  extensive  use  of  transliterated Greek words;  however,  Fritz 
Zimmermann,  the  Oxford  scholar  of  the  Graeco‐Arabic  tradition,  asserts  that  he  and  his 
followers made no effort to Hellenise the Arabic language as had been done to Syriac, and so 





















close  to  the  systems  yielded  by  the  discoveries  of  such  later  European 
scientists as John Dalton and Max Planck, as well as the observational and 
theoretical  works  of  modern  astronomer  Halton  Arp  and  Objectivist 
philosopher Michael Miller. Progress, in the view of all these men, is not to 
be  obstructed  by  a  jumble  of  haphazard  and  contradictory  relativistic 
assertions which  result  in metaphysical  hodge‐podge  instead  of  a  sturdy 
intellectual  base.  Even  in  regard  to  the  task  of  the  philosopher,  Rhazes 
considered  it  to  be  progressing  beyond  the  level  individually  elevating 
oneself onto a higher intellectual plane.  
(Stolyarov, 2002)  
Rāzī wrote  extensively  on metaphysics where  he  adopted  some Greek  thought;  however, 
many  ideas  he  rejected  which  led  to  him  being  criticised  by  Ibn‐Sīnā.  He  nevertheless 
remained  a  believing Muslim  attached  to  the  Sharīʿah  and  believing  in  the  afterlife.  Rāzī 
certainly held some extremely unconventional views; some claimed for  instance he denied 
the  validity  of  prophethood  per  se,  and  for  this  he  was  attacked  by  orthodox  scholars; 





Greek  scholar  Galen’s  theory  that  the  body  comprised  4  humours,  a  theory  based  on 
Aristotle’s theory of 4 elements. Thus in science he clearly did not merely ‘carry’ the Greek 














Little  is  known  about  Al‐Fārābī’s  early  life  and  many  of  the  early  texts  concerning  it  are 
contradictory (Bakar, 1998, pp. 9‐16).  What is agreed upon; however, is that he was born in 
the city of Farab, Turkestan. He is thought by some to have been of Persian descent but his 





























are  anticipated  or  are  already  present.  As  for  the  (science  or  art)  which 
excels others because of the immensity of its benefits, it is like the religious 
sciences  (al‐ʿulūm al‐sharīʿah)  and  the  craŌs needed  in  every  age  and by 
every nation. As for that which excels others because of the profundity of its 
proofs, it is like geometry (al‐handasah). As regards that which excels others 





























make  them  unworthy  of  study.  Mathematics  for  Al‐Fārābī  occupied  a  station  between 















Muslim  scholars  as  heresy  rooted  in  an  excessive  attachment  to  the  ideas  of  the  Greek 
philosophers. They believed that Al‐Fārābī was trying to adapt the Qur’ānic paradigm to fit 





inevitably  led to  the conclusion  that Allah did not act directly  in either the creation or  the 
management of the creation. Rather they believed that ‘emanations’ from God impacted upon 


























Aristotelian,  Neo‐Platonism,  Iranian mysticism  and  Islam  and  through  this  he  became  the 






















Thus, while he was one of  the most  literalist scholars he had no difficulty  in accepting the 
‘good’  scientific  knowledge  that  had  been  developed  by  scholars  he  considered  to  be 
profoundly misguided. While  ibn Ḥazm was  deeply  suspicious  of  speculative  reason  as  he 
observed that human reason can be flawed and he asserted that ‘sense perception’ should be 
used  instead  for  discovery  or  research;  this  may  be  seen  as  one  of  the  early  Islamic 
perspectives on empiricism. This fits with his rejection of qiyās (analogy) earlier discussed in 
the chapter on jurisprudence. He was however convinced of the value of logic, mathematics, 
geometry  etc. His  insistence on  a  purely  literal  and  apparent  interpretation of  the Qur’ān 
meant that he did not indulge in the speculative metaphysical theories of Al‐Fārābī and Ibn‐
Sīnā. He wrote extensively on comparative religion and in these writings he was very critical 



















Professor  at  the  Nizamīya  College  in  Bagdad.  Al‐Ghazālī  had  studied  Neo‐Platonic  and 
Aristotelian  philosophy  but  this  gave  rise  to  a  source  of  great  concern  for  him.  He  firmly 
believed  that  personal  knowledge  should  lead one  to  engage  in  good deeds, whereas  the 








losing  trust  in  reason and even his own  senses. At  the end of  this period he underwent a 
spiritual experience in which he states that God cast a light into his breast, curing him of his 
spiritual malady. 







view  on  spiritual  maladies  was  that  they  are  simple  and  straightforward  and  would  be 
recognised in any age. He mourns for instance, Ibn‐Sīnā who, while professing a respect for 
the importance of the Sharīʿah, excused himself for his continuing indulgence in wine for its 
‘medicinal  properties’;  nor  is  he  more  sympathetic  towards  those  who  profess  extreme 
spirituality  but  claim  to  have  achieved  a  station  that  made  the  guidance  of  the  Sharīʿah 





A  poignant  example  here  is  his  attitude  towards  Mathematics.  He  acknowledged  the 
attributes of mathematics; that it gives clarity and precision; however, he was concerned that 






It  is  important  to  remember  the  context within which  Al‐Ghazālī made  this  attack  on  the 
rational sciences. He was writing at a time in his life when his own faith in the revealed sciences 
had been shaken, or at least he had come to believe that they were not enough and that a 













the  time  of  the  Prophetﷺ  was  associated  with  places  where  alcohol  was  served  and 


















on  to  define  knowledge  in  terms  of  Obligatory  (Farḍ  Ayn)  knowledge,  knowledge  that  is 





This  work  has  been  immensely  influential  in  the  subsequent  development  of  the Muslim 
intellectual community.  
4.7.2.2 Blaming Al‐Ghazālī for the Decline of Science 


















they were  still  theistic  in  their  outlook  and  firmly  attached  to  their  Islamic  faith.  The  real 












We,  therefore,  have  to  look  for  an  alternative  explanation  for  the  decline  in  the  rational 
sciences. The most plausible explanation I would suggest is simply that the rational sciences 




While the Falsafa  included many of the great Muslim scientists  it  is  important to note that 















…what  is  easiest  and  most  useful  in  arithmetic,  such  as  men  constantly 
require in cases of inheritance, legacies, partition, lawsuits and trade, and in 











of  quadratic  equations  at  this  time  and  that  he  believes  Al‐Khwārizmī's  motivation  was 
primarily recreational; however, this is to deny his own explanation. Further when we look at 
the practical examples he cites the first he mentions, inheritance, was in fact one of the most 
complex  and  demanding  aspects  of  Sharīʿah  at  that  time.  Some  rules  for  apportioning  a 
deceased person’s estate are given explicitly  in  the Qur'ān but  in other  circumstances  the 





by  the  concern  that  knowledge  should  result  in  good deeds,  that  it  should  result  in  some 
beneficial, practical outcome and it should not be for mere pleasure or pride. It can reasonably 
be  hypothesized  that  it  was  the  ethics  and  morality  from  the  Qur'ān  that  informed  Al‐





















appointed chief minister of Basra. This position brought with  it  the necessity  to  study and 
debate  matters  of  religious  dispute,  debating  with  scholars  of  all  schools  of  thought.  Al‐
Ḥaytham became an expert on the various sects and was determined to uncover the truth, to 
discover which  of  the mutually  exclusive belief  sets was  correct.  Steffens  quotes  from his 
autobiography: 
having gained an insight into the intellectual bases of the sects I decided to 
















Having become disenchanted with  this, he withdrew to  the study of  scientific  texts and  in 
particular was attracted to the rational discussions of Aristotle:  


































creation  to  'speak'  through  physical  experimentation.  Far  from  embracing  atheism  Al‐























the  most  authoritative  text  on  the  subject  (Al‐Biruni,  1938).  (Astrology  has  always  been 
considered  a  'blameworthy'  science by Muslim  scholars  because  it  involves  predicting  the 
future). 










Al‐Bīrūnī  engaged  in  correspondence  with  his  contemporary  Ibn‐Sīnā  but  much  of  his 
comments were in fact highlighting the errors both gross and small of the Greek texts that 
were  in  circulation.  The  final piece of  the puzzle  that defines Al‐Bīrūnī's  character may be 
found in his text Al‐Ṣaydanah fīʿl‐Ṭibb, Pharmacology in Medicine, where he describes himself 

























One  should  then  look  at  the  world  of  creation.  It  started  out  from  the 















scholars  for  hundreds  of  years.  Secondly,  it  is  surprising  to many  because  of  the  current 
prevalence of crude creationist ideas in the Muslim community. It is also significant because 
it  highlights  the  close  link  between  the  revealed  sciences  and  the  rational  sciences.  The 
passage is on a topic used by many atheists to show the creation has no need for a creator 
and maintainer god yet for Muslim scientists it was considered merely an exploration of the 




form of human,  in  the creation as a whole.  It would  thus  seem to be  firmly  rooted  in  the 
Qur’ānic, Islamic paradigm. 
Ibn  Khaldūn  summarises  the  various  different  sciences,  both  revealed  and  rational  and 
criticises the philosophers, accusing them of foolishly extending their speculation beyond its 
reasonable  application.  In  particular,  he  asserts  that  speculative  theology  and  philosophy, 






The  perceptions  that  Muḥammad  had  are  wider  (than  those  of  the 
philosophers), because they go beyond rational views. They are above them 
and  include them, because they draw their support  from the divine  light. 
Thus they do not fall into the canon of weak speculation and circumscribed 







Despite  this  he  concedes  that  philosophy  sharpens  the mind  and  enable  us  to  formulate 
arguments in accordance with the rules of logic and he uses these tools of the philosophers to 











well  as  Judaism and Christianity. His  approach was  to  separate  out  those  ideas  that were 
sound from those that were erroneous rather than to make a general attack on a group. Thus 
in discussing the writings of the Greeks he began by praising their brilliance in Physics and 




to  understand  these  subjects  and,  instead  of  being  predisposed  to  any 
particular view, they seem to be searching for what is right and correct. 
The mathematical formulas dealing with numerals are quite convincing and 












The  philosophers  bringing  their  mind  top  bear  upon  physics  show  their 








Ibn  Taymiyyah’s writings were  crucial  in  that  like  Ibn  Ḥazm  he  separated  out  the Natural 
Sciences from Aristotelian philosophy making them acceptable by divorcing them from the 




























that was  to become Pakistan came from him, although  it has been said  that he had some 








Iqbal  was  critical  of  the  Neo‐Platonist  philosophers,  asserting  that  while  Greek  thinking 
broadened their outlook it actually obscured their vision of the Qur’ān (Iqbal, 1974, p. 3). He 
declared  that  it  took  them  200  years  to  appreciate  their  error  and  blamed  them  for  the 









Book,  revealing  transcendental  truths  and  leading  on  to  everlasting 
happiness.  
(Nadwi, 2002, p. 16) 





















In  the Muslim world  today  there  is  a  complete  divide  between  the  revealed  and  rational 
Sciences and  few outstanding scholars have arisen  in  the past 50 years  that are respected 
widely  in both  fields.  It  is perhaps surprising to note therefore, how tolerant the Medieval 








strongly  against  speculative  reasoning;  however,  even  he  was  supportive  of  the  Natural 
















preferred  route  because  of  the  lack  of  ambiguity  in  scientific  experimentation  and 
mathematics compared to the contestable interpretation of scripture. I also identified some 
suggestions in the academic literature that suggest the rapid take‐up of the rational sciences 


























revealed  sciences.  The  suggestion  has  been  put  forward  that  the  study  of  the  Qur'ān 















doctors,  lawyers etc.  that  it needs  to  function efficiently. The  subjects  that are chosen  for 
230 
 




By  examining  the  changing  curriculum  of  schools  in  the  Muslim  world  a  picture  can  be 
developed of  the attitudes prevalent  in society  towards  the study of different branches of 







I  will  examine  particularly  closely  the  historical  development  of  institutions  in  the  Indian 
Subcontinent and Saudi Arabia. India is an area that is often covered in less detail; Ira Lapidus 
for example in her A History of Islamic Societies devotes just 30 pages out of almost 1000 to 









The  first Muslim  schools were  established  at  the  beginning of  the  7th  Century during  the 
lifetime of the Prophet Muḥammadﷺ. The first words of the Qur’ān to be revealed were: 






Teaches  man  that  which  he 
knew not 
 ْﺃَﺭْﻗﺍ  ِﻡْﺳﺎِﺑ  َِّﻙﺑَﺭ ﻱِﺫﱠﻟﺍ  ََﻖﻠَﺧ 
 ََﻖﻠَﺧ  َﻥﺎَﺳﻧ ِْﻹﺍ  ْﻥِﻣ  ٍَﻖﻠَﻋ 
 ْﺃَﺭْﻗﺍ  َﻙﱡﺑَﺭَﻭ  ُﻡَﺭَْﻛْﻷﺍ 
ﻱِﺫﱠﻟﺍ  َﻡﱠﻠَﻋ  َِﻡَﻠﻘْﻟﺎِﺑ 




َﺎﻳ ﺎَﻬﱡَﻳﺃ  َﻥﻳِﺫﱠﻟﺍ  ْﺍُﻭﻧَﻣﺁ ﺍَﺫِﺇ ُﻡﺗَﻧﻳﺍََﺩﺗ  ٍﻥْﻳَﺩِﺑ َﻰِﻟﺇ  ٍﻝََﺟﺃ ﻰ ًّﻣَﺳ ﱡﻣ  ُﻩُﻭُﺑﺗْﻛَﺎﻓ ُﺏﺗَْﻛﻳْﻟَﻭ  ْﻡَُﻛﻧْﻳﱠﺑ  ٌِﺏﺗﺎَﻛ  ِﻝَْﺩﻌْﻟِﺎﺑ… 













and a place to sleep and that approximately 900 companions  took up  this offer  (Al‐Azami, 
2003, p. 61). 
Financial contracts were only a small part of the required practices of the Muslim community 
and  the  entire Qur’ān described  itself  as  a  source of  guidance,  so  classes  for  learning  the 
Qur’ān and then for the teaching of Islamic beliefs and practices were then established. The 




















propagandistic  and  entertaining’  characteristics  of  the  early  biographies  of  the  Prophetﷺ 
which  he  points  out  were  ‘products  of  their  time,  as  were  of  course  the  informants  and 
















The  first  institution  for  the  study  of  the  rational  sciences  in  the Muslim world was  not  a 











ruling  Persia.  One  of  the  gems  of  this  civilisation was  the  Academy of  Gundishapur,  later 
named Jundaysābūr in Arabic literature, in the southern province of Khuzestan. The Academy 



























































Islamic  schools  of  jurisprudence, philosophy  and  the  various  traditional  sciences of ḥadīth 






That  scientific  activity  which  takes  place  ultimately  within  the  Islamic 







 The  Philosophical  and  Natural  Sciences  (also  termed  the  Rational  Sciences  or  the 
Sciences of the Ancients). 
 The Literary Sciences. 






'pagan'  principles  by  every  believing Muslim  scholar  among  the  faithful, 
commanded  nevertheless  an  unpublicised,  silent,  begrudging,  respect. 
These sciences were studied in private, and were excluded from the regular 
courses of Muslim institutions of learning. The religious sciences were at the 












by  the  authorities.  This  was  not  the  limit  of  the  Caliph’s  support  for  rational  knowledge; 
however, as he also established the first new institution for the study of the rational sciences.  
5.6 House of Wisdom (Bayt al‐Hikma) (Est 832 CE) 




















The  great  toleration  shown  to  non‐Muslims  (sic)  by  the  early  Abbasid 
cailiphs, and especially by Al‐Mamun and Al‐Mutassim, came to a sudden 
end  under  Al‐Mutawakkil  (847‐861),  who  approved  himself  a  fanatical 
champion  of  Sunnite  orthodoxy  and  persecuted  with  equal  cruelty  the 
people of other faiths and the Mutazila, that is the liberals of his own faith. 




Given  the oppression  of  the  orthodox  scholars  I  have  already discussed  in  chapter  3  (The 
Mihna), we should be somewhat cautious with this statement. It may evidence the personal 
preference of a  scholar who was more willing  to  forgive  the persecution of  the  religiously 
orthodox  than  he  was  the  persecution  of  the  rationalists.  This  is  a  timely  reminder  that 





that  precipitated  this  decline  of  Islamic  intellectual  life.  Its  pietist  rigour 



















than  a million.  The Mongols’  Georgian  Christian  allies were  said  to  have 
particularly distinguished themselves  in slaughter. Plunderers threw away 
their swords and filled their scabbards with gold. Silver and jewels and gold 
















Concerned  that  the  Shia  school  would  start  to  win  converts  from  the  Sunni  community 







influence on that Masjid,  in the case of educational  institutions  it was understood that the 
vision  of  the  founder  must  be  maintained  (Kadi,  2007,  p.  9).  It  is  unsurprising  that  the 
philanthropists that founded these centres of  learning would emphasise on Islamic studies, 
given that their intention was to please God and achieve salvation in the hereafter6. This led 







































would  actively  encourage  its  usage  by  providing  food  for  students  who  visited  and  even 














figures who with  few exceptions were polymaths  gifted  in  the  religious  sciences who also 
studied  the  rational  sciences  and  the  Arabic  language.  Professor  Mehmet  Ipsirli  of  Fatih 
University  in  Turkey  further  highlights  that  under  the  Ottomans  there  was  a  strong 
relationship between  the  religious  scholars  and  the poets  and  that many members of  the 


















madrassas  or  were  from  families  that  were  wealthy  enough  to  arrange  for  them  to  be 
privately tutored. This meant that even those who ultimately focussed more exclusively on 
the  rational  sciences  would  have  been  steeped  in  their  religion  and  in  a  relatively 













that  any  teaching  of  the  rational  sciences  by madrassa  teachers would  have  been  strictly 
informal  and  on  top  of  their  regular  duties.  İhsanoğlu  (2005)  agrees with  this  in  the  Pre‐
Ottoman  and  early  Ottoman  periods;  however,  he  finds  evidence  suggesting  that  less 
restrictive trust deeds began to appear, particularly from the reign of Sultan Mehmet II (1432‐































the  syllabus  followed varied across  the Muslim world.  This  feature was highlighted by  Ibn 
Khaldun (1332‐1406 CE) in his Muqaddimah (Ibn Khaldun, 2005, p. 421).  







Whereas  the  early  madrassas  were  established  primarily  to  ensure  the  'correct' 































extend  until  1722  CE.  Under  Shaikh  Junayd  (1447‐1460  CE)  the  Safavid  Empire  expanded 
aggressively attacking first the Christians in Georgia and Trebizond and then the neighbouring 

















As  the Ottoman  Empire declined,  scholarly  links  between  the  Safavids  and Ottomans  also 
declined; however, there was more free trade with the Mughal Empire in India and their more 
liberal  curriculum was  transmitted  there  to  influence  the  later  Dars‐i‐Nizamīya  of  Farangi 
Mahal. 
5.12 The University of Azḥar 
Established  in 975 CE by  the Fatimid Shia dynasty Azḥar  rapidly developed as a  centre  for 
learning of both the revealed and the rational sciences. When in the 12th Century the Dynasty 
was overthrown by Ṣalāḥ Al‐Dīn Ayyūbi, the founder of their Ayyūbid dynasty, the libraries 









credited with  founding  Islamic Modernism. While  this  did  improve  the  integration  of  the 
revealed  and  rational  sciences  their  ideas  were  seen  as  heretical  by  many  traditionalist 
scholars. In particular, Muḥammad Abduh while adhering to most classical Islamic teachings 
was quite happy to discard any ḥadīth that stood in the way of synthesising the revealed and 




































(Sikand,  2005,  p.  14), whereas  this  assertion has  since been  thoroughly  discredited by  for 
instance Nabia Abbott  (1967)  and Al‐Azami  (2003). He  is  also highly  critical of  the  various 
different rulers and dynasties which he asserts were very weak in their adherence to Sharīʿah. 




considered  the  rational  sciences  to  be  equally  Islamic.  Ghazanfar  Khan  provides  a  more 
rigorous and balanced account in his text The History of Islamic Education in India and Nadvat 
Ul‐Ulama (Khan, 2004, pp. 1‐40). 
Throughout  the  various  dynasties  that  controlled  the  Indian  sub‐continent,  systems  of 















made  more  open  and  under  his  educational  policy  Muslims  and  Hindus  were  educated 
together with each receiving their own personal religious instruction. In terms of the rational 
sciences  he  was  influenced  heavily  by  the  great  Persian  polymath  Fathullah  Shirāzi  who 
















Amongst  the many projects he  sponsored was  the  aforementioned Madrasa‐i‐Rahimīya  in 
Delhi; however, this was to be overshadowed by another in Lucknow: 
Sultan Aurangzeb was outraged by the murder of Mullah Quṭb al‐Din Sihālwi and the loss of 




It was  the Mullah's  third  son Mullah Nizām al‐Dīn who  led  the Madrassa. He oversaw  the 
development of a new curriculum that combined both the rational sciences and the traditional 
sciences. This new curriculum came to be known as the Dars‐i‐Nizamīya after its founder (and 























removal  of  Medicine  and  Mysticism;  however,  such  a  superficial  overview  conceals  the 
dramatic change in emphasis that came with this new syllabus. The two indicators we can use 
here are the number of texts studied in each area and the new commentaries that arose out 























































…I  am  quite  ready  to  take  the  Oriental  learning  at  the  valuation  of  the 
Orientalists  themselves.  I  have  never  found  one  among  them who  could 











necessary  for  instrumental  reasons  (empowering  oneself  and  family 
through  powerful  state  offices)  and  as  a  passport  to  elite  discourse  and 
interaction...  When  the  state,  with  British  anglicists  in  the  ascendant, 
replaced  Persian with  English  and  the  approved  vernacular  languages  of 






government  employ,  they  are  studiously  kept  out  of  it  by  Government 
notifications. 
 (Hunter, 2002, p. 167) 

























resurrected  their  emanation  philosophy  and  its  description  of  God  as  the  ‘First  Cause’ 
(Rahman,  2002,  p.  218).  These  views  alienated  him  from  the  mainstream  scholarly 
community. Khan was convinced that one of the most important tasks for Muslims was to give 
them the confidence to refute the challenges of the Christian Missionaries that had flourished 




Mohammedanism  is  perhaps  the  only  undisguised  and  formidable 












founded  in  1866  CE  by  Sir  Syed Maulāna  Qāsim  Nanautāvi.  They  associated  English  with 












Metcalf  (2002,  pp.  97,98)  emphasises  the  importance  the  Deobandi  founders  gave  to 
reflexivity  and  the  need  to  change  to meet  new  circumstances.  Rather  than  trying  to  re‐
establish  the awqāf  that had been destroyed by  their colonial masters,  the new Deobandi 







The  Deobandi  movement  was  not  monolithic  and  within  their  ranks  there  developed 







media  attention,  because  they  have  been  blamed  for  the  extremist  understandings 








1792  CE)  the puritanical  reformer who  violently  opposed  decadence,  Sufism and  the  rigid 








the deep veneration of  the Prophet Muḥammadﷺ as nūr or divine  light  (Qamar, 2001) are 
central to their religious philosophy. They may be seen as more authentically following the 
thinking of the earlier Sufis such as the Farangi Mahāllis; however, their movement originates 
with  Imam  Aḥmad  Rāza  Khān.  He  is  said  to  have  accused  both  the  Ahle‐Ḥadīth  and  the 
Deobandis of being heretics and enemies of  Islam and even went to the extreme of saying 
they had apostated and deserved to be killed (Sikand, 2005, p. 59).  














the existing Cambridge Muslim College which will be discussed  later). The  text gives  some 
insight  into  the  broad  curriculum  and  critical  approach  to  Islamic  studies  taken  there.  It 



























madrassas  but  were  typically  educated  by  their  fathers  which  explains  the  very  strong 
























































producers  cut  off  supplies  to  the  US  to  protest  against  the  Americans’ 
military support for Israel – gave the kingdom all the petrodollars it needed 
to export its idiosyncratic form of Islam. The old military jihad to spread the 
faith  was  now  replaced  by  a  cultural  offensive.  The  Saudi‐based Muslim 
World League opened offices in every region inhabited by Muslims, and the 
Saudi ministry of  religion printed and distributed Wahhabi  translations of 
the Quran, Wahhabi  doctrinal  texts  and  the writings  of modern  thinkers 
whom the Saudis found congenial, such as Sayyids Abul‐A’la Mawdūdī and 
Qutb,  to  Muslim  communities  throughout  the  Middle  East,  Africa, 
Indonesia, the United States and Europe. In all these places, they funded the 
building of  Saudi‐style mosques with Wahhabi preachers and established 





in  the  creation  of  the  European  Council  for  Fatwa  and  Research.  On  the  surface  the 
establishment of a panel of senior scholars to consider contemporary issues in the Western 








in  the  relevant  rational  fields  are  invited;  however,  the  possibility  of  consensus  through 















came  to Britain  in  the 1950s  from Pakistan,  India  and Bangladesh.  This mass migration of 
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issues  when  he  quoted  a  Bradford  Imam  with  some  15  years’  experience  in  his  1994 
publication Islamic Britain‐ Religion, Politics and Identity among British Muslims: 
The majority  ...  lack  a  thorough  knowledge  of  Islam.  Their  knowledge  is 
limited to the sectarian parameters … [they] do not know anything about 
the context in which they are resident. They can neither speak the English 






In  an  effort  to  raise  standards  and  establish  a  British  scholarly  Islamic  tradition  the 
communities started to develop madrassas in the UK. The term madrassa had already been 
subverted to refer to the supplementary schools  for teaching Qur’ān so the new Deobandi 









negative  attitude  towards  the  role  of  Imam,  so more often  the  gifted  and  talented  youth 
would  be  encouraged  to  study  the  rational  sciences  so  they  could  become  doctors  and 
lawyers. This has meant that many low ability children and those with behavioural problems 
are often the ones to request places at the Darul ʿUlūms. 
Each of  the  institutions was  founded by an  inspirational  leader who had  studied  in a Sub‐


























has  resulted  in  a mushrooming  in  the  religious  institutions  so  that  sectarian, national  and 
spiritual  divides  determine  in  a  very  narrow  way  the  composition  of  most  mosques  and 
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education centres.  In  the areas of dense Muslim population  Indian Deobandis now remain 
separate from Pakistani Deobandis, Barelvis have their own mosques as do the Ahle Ḥadīth 

























Qur’ān  by  rote  from  poorly  printed  books  with  teachers  who  spoke  little  English.  Under 
circumstances  like  this  it  is hardly  surprising  that many children would develop a negative 
attitude  towards  the  religious  sciences.  In  the  past  decade  there  has  been  a  marked 
improvement  in  standards  in  the madrassas;  however,  the  methods  of  instruction  have 
changed little.  




integrated  curriculum.  At  the  level  of  higher  education  Bauman  and  Contractor  (Scott‐














































Taking  a  long  view  of  the  history  of Muslim  educational  institutions,  there  is  a  repeating 



































between  the  rational  scholars  and  the  scholars  of  religion.  In  the UK, Muslim  schools  are 
increasing  in  number,  inspired  in  many  cases  by  the  writing  of  the  Indian  scholar  Sir 
Muḥammad  Iqbal  (1877‐1938  CE)  who  wrote  mourning  the  limitations  of  both  western 
schools and madrassas (Nadwi, 2002, p. 35). They include both schools following the British 
National Curriculum but supplementing it with classes of Islamic studies and those that began 






promote a  static  viewpoint  that  can only be  challenged by  those  from  the outside.  In  the 




Perhaps  the  most  advanced  Muslim  nation  in  the  world  today  from  this  perspective  is 
Malaysia. Both theoretical scholars, legislators and educators are working together at every 









confirm  that  this  understanding  quickly  evaporated  during  periods  of  recession  and  as  a 
reactionary response to the challenge of competing cultures and philosophies. Currently most 




and  the  integration  of  the  rational  sciences  is  Saudi  Arabia.  There,  most  of  the  scholars 














Arabia  rational  science  institutions  are  being  constructed.  This  seems  to  be  an  implicit 
acceptance  that  the  form  the  religious  sciences  have  taken  there  cannot  be  effectively 
integrated. 










Once  graduated  students  should  then  be  able  to  choose  between  rational  and  revelatory 

























they  were  unable  to  adapt.  In  fact,  although  they  were  careful  to  relate  the  opinions  of 
scholars from an earlier age, they did, either consciously or subconsciously, recontextualise 
the Qur'ān in accordance with their knowledge and situation; their knowledge reflected the 
world  around  them.  From  time  to  time  however,  Zamakhsharī  was  able  to  give  a  more 
rationalistic  view  of  the  text,  perhaps  because  of  his  personal  leaning  towards  a  rational 
theology.  There was  no  thematic  discussion  given  on  knowledge  by  the  exegetes. On  the 




























have already  caused  to  the environment. While  it  is  the Qur’ān  that provides  us with  the 



































selfishly  restricts  the  potential  others  have  in  order  to  control  their  minds  and  their 
movements.  As  long  as  knowledge  remains  with  the  elite,  the  common  people  can  be 
enslaved. If people are given handouts like beggars, their intellectual abilities are not equipped 
to  produce  knowledge  for  themselves.  The  intellect  is  a  gift  from  God  but  like  all  of 
humankind’s gifts, it remains a mere potentiality until it is trained and used. 
The  historical  record  did  show  a  resistance  from  the wider  community  of  scholars  to  the 
rationalist scholars because of the Greek inspired philosophy some had adopted. Over time; 
however,  their  science was  found  to be  independent of  their philosophy and so what was 
originally seen as a major drawback to the natural sciences melted away. 
In  chapter  5,  I  considered  the  educational  institutions  and  here  I  was  expecting  to  find 
monolithic bodies  rooted  in  stubborn  intransigence. Undoubtedly,  they were  shown  to be 
slow to adapt to the rapidly developing field of rational science, but there was no inherent 
barrier to its adoption. The pattern of growth and decline was related more to the state of 
society  with  wars  and  poverty  producing  regression  and  times  of  prosperity  fuelling 
confidence  and  development.  This  gives  me  hope  for  the  future  as  the  British  Muslim 
community  may  feel  under  siege  from  bigotry  and  islamophobia  but  they  are  relatively 



























in  accordance with  their  personal  interests  and  aptitudes, without  ever perceiving a  clash 
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